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ABSTRAKTI

Investimet e Huaja Direkte janë një fenomen relativisht i ri, i cili ka pasur një zhvillim
të hovshëm në rritje në vitet në vazhdim. Nxitur nga ndryshimi teknologjik, konkurrenca
globale dhe liberalizimi i tregjeve, investimet e huaja direkte luajnë një rol kyç në procesin e
integrimit global ekonomik. Ato krijojnë efekte si në vendet pritëse ashtu dhe në ato
investuese. Efektet në vendet pritëse janë të rëndësishme si për nga shumëllojshmëria e tyre
ashtu dhe për nga rëndësia ekonomike, politike dhe sociale që ato gjenerojnë. Përfitimi i
këtyre efekteve nuk vjen automatikisht por ndikohet nga realizimi i disa kushteve specifike.
IHD-të sjellin kapitalin e nevojshëm, rritin produktivitetin e ekonomisë nëpërmjet
transferimit të njohurive dhe teknologjisë, ndikojnë në hapjen e tregjeve të reja për tregti,
rritin konkurrueshmërin e ekonomisë, ndikojnë në reduktimin e deficitit të llogarive korente,
rritin punësimin dhe mbi të gjitha ndikojnë në mirëqenien e popullsisë. Rritja e investimeve
të huaja është objektiv kyç për zhvillimin ekonomik të një vendi dhe prioritet strategjik i
qeverive. Tërheqja e këtyre investimeve kërkon politika dhe strategji të mirë përcaktuara,
përmirësime të vazhdueshme në kuadrin ligjor dhe institucional, stabilitet dhe rritje
ekonomike të qëndrueshme, përmirësim dhe modernizim të infrastrukturës si dhe përmirësim
në klimën për mjedisin e biznesit dhe investimeve.
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1. HYRJE
Në këtë punim diplome shkalla master në përgjithësi kamë paraqitur Investimet e Huaja
Direkte në Kosovë (IHD). Investimet e Huaja Direkte janë një segment shumë i rëndësishëm
i aktivitetit ekonomik të një vendi, e me të cilat kuptojmë lëvizjen ndërkombëtarë të kapitalit,
në të cilën njëri vend krijon një filial në një vend tjetër. Që një investim të konsiderohet
investim i huaj, shoqëria mëmë duhet të ketë të paktën 10% të aksioneve të zakonshme nga
filialet e saj të jashtme. Investimet e huaja paraqesin mënyrën më efektive për të krijuar vende
të punës në Kosovë dhe për të krijuar parakushte për rritje të qëndrueshme ekonomike në të
ardhmen.
Investimet janë bazë shumë e fort për zhvillimi ekonomik të çdo vendi, veçanërisht vendet të
cilat kalojnë në tranzicionë. IHD paraqiten në mënyr efektive për të krijuar vend të reja pune.
Kosova ka potencial të madhë për tu bërë vend i pëlqyer për investime të huaja si dhe të
tërheq kapital, informacione dhe teknologji. Kosova është në përpjekje të vazhdueshme për
të krijuar politika zhvillimore dhe masa të tjera të rëndësishme për të krijuar një ambient sa
më të përshtatshëm të biznesit dhe klim sa më të favorshme investive.
Këtë punim masteri është ndarë në disa pjesë, si në vijim. Në kapitullim e parë, do ta bëjë një
hyrje në temë – të problemit i cili është hulumtuar. Pastaj në kapitullin e dytë do ta paraqes
Shqyrtimin e Literatures ku do përmbajë Historikun e IHD-ve, në piken 2.2 do të paraqiten
përcaktuesit kryesore të IHD-ve, në piken 2.3 Efektet mikro dhe makro ekonomike të IHDve, në piken 2.4 Politikat e Investimeve të Huaja Direkte - IHD-ve dhe në piken 2.5 Biznesin
në Kosovë. Kapitulli i tretë, e paraqet Deklarimin e Problemit, Në kapitullin e katërt do të
paraqes Metodologjinë e Hulumtimit, Në kapitullin e pestë do ta paraqes Analizën e
rezultateve, Në fund të punimit e kamë bërë një përfundim të përgjithshëm.
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1.1 Përshkrimi i hulumtimit

Qëllimet e hulumtimit të këtij punimi shkencor janë:
•

Investimet e Huaja Direkte në Kosovë,

•

Faktorët e ndryshëm që përcaktojnë sjelljen e IHD-ve,

•

Lidhjen e IHD-ve me rritjen ekonomike,

•

Për qasjen e Kosovës ndaj IHD-ve, pra kjo në aspektin ekonomik, ligjor e social, të
shpjegoj faktorët e ndryshëm që përcaktojnë sjelljen e IHD-ve,

•

Efektet pozitive e negative për Kosovën.

1.2 Qëllimi dhe rëndësia e hulumtimit

Rëndësia e kësaj teme besoj se është e madhe pasi që Investimet e Huaja Direkte (IHD) zëjn
një vend të veçantë në vendin tonë e cili po kalon në tranzicionë, dhe besoj që do të shërbejë
kjo teme e diplomës dhe qytetarëve të cilat janë të interesuar që të sjellin investitorë të huaj
në vendin tonë të shohin anët pozitive që do sjellin për në kompanitë e tyre por edhe vendit,
po ashtu do shohin se cilat janë barrierat të cilat duhet të kalojnë apo janë ato që pengojnë
IHD-të .
Ky punim master do të ketë rëndësi shkencore dhe praktike, në radhë të parë për qytetarët, të
cilët mund të mësojnë më shumë rreth IHD-ve, në Kosovë mënyra e shpërndarjeve të këtyre
investimeve, fushat favorizuese të IHD-ve dhe po ashtu investimet e bëra ndër vite në Kosovë
strukturën e tyre po ashtu nga cilat vende ishin këto investime.
Qëllimi i punimit është hulumtimi i metodave, mundësive për përmirësimin më të shpejt të
bilancit tregtar, dhe hulumtimi i mundësive për të arritur një nivel më të lart të IHD-ve në
vend.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Historik i shkurtë i investimeve të huaja direkte

Investime të huaja në formën e IHD-ve ka filluar vetëm në fund të shekullit të XIX. Sipas
Musait (2002), “në shekullin e XIX, investimet e huaja të ishte i shquar, por mori formën e
kreditimit nga Britania e Madhe për të financuar zhvillimin ekonomik në vendet e tjera, si
dhe pronësinë e aktiveve financiare". Gjatë kësaj kohe te roli i kapitalit njerëzor nuk është
theksuar edhe ndikimi i investimeve të tilla, është parë në dritën e rritjes ekonomike se si një
ndikim të drejtpërdrejt në zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe të tjera të nenit drejtpërdrejt dhe
të tërthortë përhapje efektive.
Sipas Godley (1999), analizon disa raste të IHD-ve në industrinë e prodhimit Britanik para
vitit 1890, dhe tregon se nga 1890 e tutje pjesa më e madhe e IHD-ve ishte në sektorin e
industrial të mallrave, por jo në shërbim. Përveç kësaj, Musa (2002) argumenton se investime
të tilla të Britanisë në mallra industriale nuk kishte mjete komerciale, por ishin "të ngushtë të
përqendruar dhe të drejtuar tërësisht nga shqetësimi për rritjen e aksesit në tregun Britanik".
Pas Luftën së Dytë Botërore investimet e huaja kanë vazhduar të rriten me një ritëm të
jashtëzakonshëm, te kjo rritje ndikuan një seri faktorësh por kryesori ishte ndryshimi i tregut
në të cilat vepronin firmat. Zhvillim i teknologjisë bëri që IHD-të të përhapen në mënyre më
të shpejt anë e banë botës.
Sipas UNCTAD (2011), vendet në tranzicionë tani thithin më shumë se gjysma e IHD-ve
globale, nga të cilat rreth 29 % vjen nga shkëmbimi ndërmjet këtyre vendeve. IHD-ve dalëse
nga këto ekonomi të arrijë me shumicën e investimit të tyre drejtuar drejtë vendeve të tjera
në tranzicionë.
Një tjetër moment i rëndësishëm që ka ndikuar në rritjen e IHD-ve drejt vendeve socialiste
ishte procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike që ka krijuar një bum të
privatizimit IHD nga vendet e zhvilluara së fituar këto pasuri të rëndësishme kombëtare.
(Zeqiri N., 2013)
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2.1.2 Përkufizimi i investimeve të huaja direkte - IHD-ve
Investimet e huaja direkte (IHD) është proces ku banorët e një vendi (në vend burimi) të
marrë pronësinë e aseteve me qëllim të kontrollimit të prodhimit, shpërndarjes dhe aktivitete
të tjera të një firme i një tjetër vend (vendi pritës). Bilanci i Fondit Monetar Ndërkombëtar të
Pagesave i IHD-ve si "një investim që është bërë për të marrë një interes të qëndrueshëm në
një ndërmarrje që vepron në një ekonomi të ndryshme nga ajo e investitorit, qëllimi i
investitorit të qenit të ketë një zë efektiv në menaxhimin e ndërmarrjes.
Raport i Kombeve të Bashkuara Investimeve Botërore (UNCTAD, 1999) e përkufizon
IHD si "një investim që përfshin një marrëdhënie afatgjatë dhe që reflekton një interes të
qëndrueshme dhe kontrollin e një njësi rezidente në një ekonomi (e investitorëve të huaj të
drejtpërdrejt apo ndërmarrje mëmë) në një kompani rezidente në një ekonomi të ndryshme
nga ajo e investitorit të huaja direkte (IHD ndërmarrje, ndërmarrje Filialin, Filialin ose të
huaj)". Termi 'afatgjatë' është përdorur në përcaktimin e fundit në mënyrë që për të dalluar
IHD-ve nga investimet e portofolit, ky i fundit char-zohet me qenë me afat të shkurtër në
natyrë dhe që përfshin një qarkullim të lartë të letrave me vlerë.
Tipari i përbashkët i këtyre përkufizimeve qëndron në terma të tilla si 'kontroll' dhe 'interesi
kontrollues", të cilat përfaqësojnë tiparet më të rëndësishëm që dallon IHD nga investimet e
portofolit, që nga një investitor portofoli nuk kërkon kontroll ose interes të qëndrueshme.
Megjithatë, në atë që përbënë një interes kontrollues, por më së shpeshti një minimum prej
10 % aksionare konsiderohet si e lejuar firmën e huaj të ushtrojë një ndikim të rëndësishëm
(potencialisht ose në të vërtetë ushtrohet) mbi politikat kryesore të Projekti themelor. Për
shembull, Departamenti Amerikan i Tregtisë i përketë një ndërmarrje biznesi të huaj, si një
"degë" të huaj SHBA në qoftes një investitor i vetëm amerikan zotëron të paktën 10 % të
letrave me vlerë të votimit ose ekuivalent. Ndonjëherë, një tjetër kualifikim është përdorur
për të identifikuar IHD, që përfshin kryeqytetin transfer-unazë nga një vend burim për një
vend pritës. Për këtë qëllim, aktivitetet e investimeve jashtë vendit janë konsideruar të jetë
IHD kur është kontrolli nëpërmjet aksioneve të konsiderueshme të kapitalit, dhe ka një
zhvendosje e një pjese të aseteve, të prodhimit të kompanisë ose shitjeve të vendit pritës.
Megjithatë, ky nuk mund të jetë rasti, si një projekt mund të financohen tërësisht nga
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huamarrja në vendin pritës. Kështu, tiparet dallues i IHD-ve, në krahasim me format e tjera
të investimeve ndërkombëtare, është elementi i kontrollit mbi politikat dhe vendimet e
menaxhimit. Razinet al. (1999), argumentojnë se elementi i kontrollit i jep investitorëve
direkt një avantazh informative mbi investitorët e portofolit të huaj dhe mbi kursimtarëve të
vendit. Shumë firma janë të gatshëm për të kryer investime të huaja, nëse ata kanë një qind
për qind (100 %) të kapitalit të vetë pronësinë dhe kontrollin. Të tjerët refuzojnë për të bërë
investime të tilla, nëse ata kanë të paktën kontroll e shumicës (që është, 51 % të aksioneve).
Në vitet e fundit, megjithatë, ka pasur një tendencë për bashkëpunues e IHD, ku disa firma
të marrin pjesë dhe asnjë parti e vetme mban kontrollin e shumicës (për shembull,
ndërmarrjeve të përbashkëta), ( Imad A. Moosa, 2002).

2.1.3 Investimet e huaja direkte në Kosovë
Investimet e huaja direkte është një qeshje me shumë rëndësi, jo vetëm në kontekstin global,
por në veçanti për vendin tonë. Investimet e huaja direkte njohin shumë përkufizime, shpesh
herë edhe me pasoja për matjen e tyre. Por koncepti i investimeve që merret për bazë në këtë
punim do të jetë një koncept ndërkombëtarë si në vijim:
Sipas OECD (2007), Investimet e huaja direkte (IHD) reflektojnë synimin e sigurimit të një
interesi të qëndrueshëm të një njësie rezidente në një ekonomi (investuesi direkt), në një njësi
rezidente të një ekonomie tjetër (ndërmarrja e investimit direkt). Koncepti i interesit të
qëndrueshëm nënkupton ekzistencën e një mardhënje afatgjatë midis investitorit direkt dhe
ndërmarrjes, si dhe të një ndikimi të konsiderueshëm të investitorit në administrimin e
procesit të vendimmarrjes në ndërmarrje. Indeksi i investimeve të huaja direkte është i
rëndësishëm në vendet në zhvillim dhe ato të zhvilluara.
Investimet e huaja direkte janë një formë e investimeve që fiton interes në ndërmarrje, e cila
funksionon jashtë territorit të vendit të investitorit. Në legjislacionin tonë Ligji për investime
të huaja thuhet: Të huajt kanë të drejt të angazhohen në aktivitetet ekonomike pa nevojën e
një autorizimi të veçantë. Kosova u ofron trajtim të drejtë dhe të barabartë investitorëve të
huaj për investimet e tyre në Kosovë, po ashtu u ofron siguri dhe mbrojtje të vazhdueshme
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për investimet e tyre. Kosova nuk i trajton investitorët e huaj aspak më të disfavorshëm se sa
investitorët vendor, përveç të drejtave specifike, garancioneve dhe privilegjeve që u
mundësohen investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre sipas ligjit, investitorët e huaj dhe
investimet e tyre duhet të jenë në pajtim të plotë me ligjin e zbatueshëm në Kosovë, dhe ti
bartin të drejtat dhe detyrimet njëlloj si investitorët e brendshëm dhe investimet e tyre.
Investitori i huaj mund të bëjë bartjen e lirë të valutave të konvertueshme brenda dhe jashtë
Kosovës, të drejtat e konvertimit dhe bartjes janë të zbatueshme pa kufizime, kurdo që
investitori i huaj konstaton se konvertimi dhe bartja e tillë është e nevojshme. (KK, 2013).

2.1.4 Përcaktuesit kryesore të investimeve të huaja direkte ( IHD-ve)

Janë katër faktorë kryesor të cilat ndikojnë për prurjen e IHD-ve :
•

Faktori i Tregut

•

Faktori i Kostos

•

Faktori i Riskut dhe

•

Faktor të tjerë specifik.
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Tabela 1. Përcaktuesit kryesore për prurjen e IHD-ve
Faktorët e tregut

Faktorët kostos

Faktorët riskut

Faktorët specifik

Madhësia e tregut.
Rritja e tregut.
Aksesi në tregjet
rajonale dhe
globale.
Struktura e tregut.
Preferencat
specifike të
konsumatorëve.

Kurset e këmbimit.
Kostot për të bërë
tregti dhe barriera
tjera.
Kosto e biznesit
dhe transaksionit.
Normat e interesit.
Lëndët e para.
Kosto e
infrastrukturës.
Niveli i pagave.
Avantazhe
krahasueses në
lidhje me kostot e
punës.
Tregu i punës dhe
unionet.

Stabiliteti
ekonomik.
Stabiliteti risk.
Stabiliteti social.
Politikat për
ristrukturimin dhe
funksionimin e
tregjeve.
Marrëveshjet për
tregtinë
ndërkombëtare dhe
investimet.
Privatizimi.

Rregullat për hapjen
dhe zhvillimin e
biznesit.
Konkurrueshmërin.
Politika tregtare.
Politika fiskale.
Shërbimet.
Lëndët e para.
Kualifikimi i fuqisë
punëtore.
Ekonomitë e shkallës.
Infrastruktura.
Asetet teknologjike.

Burimi: (Mateev M, 2009)

Faktori i Tregut
Investitorët e huaj për të investuar në një shtet të huaj preferojnë shtet të cilat aplikojnë
sisteme relativisht të liberalizuar të tregtisë, ku ndoshta tregtia nëpërmjet shteteve rregullohet
me anë të një marrëveshje të përgjithshme rajonale. Si p.sh. BE-ja përveç kushteve të tregut
të cilat ndikojnë direkt në kërkesën për produktet e kompanisë investuese, ka edhe faktorë të
tjerë të cilët janë specifik të destinacionit të investimit të cilat ndikojnë në vendimin për
lokalizimin e investimeve. Të tillë faktorë janë disponueshmëria e burimeve, lëndëve të para
si dhe mbrojtja e patentave.
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Faktori i Kostos
Po ashtu investimet e huaja direkte influencohen edhe nga kosto relative të prodhimit dhe të
shpërndarjes brenda një destinacionit të mundshëm të investimit. Këto përcaktohen nga
cilësia dhe qëndrueshmëria e infrastrukturës fizike dhe asaj të komunikimit, kostos relative
për njësi, lehtësira dhe kostot për të patur akses te lënda e parë dhe kostot e kapitalit. Këto
mund të reflektohen nëpërmjet politikës monetare duke ruajtur norma të ulëta të interesit dhe
integrim të plotë në tregjet ndërkombëtare dhe financiare (Mateev M, 2009). Faktorët kritik
që ndikojnë në vendndodhjen e IHD-ve, janë stabiliteti ekonomik dhe politik, klima ligjore,
prezenca e punës së kualifikuar dhe forca industriale, sistemet e komunikimit, programet
privatizimit si dhe një regjim fiskal i pranueshëm.

Faktori i Riskut
Çdo shtet që dëshiron që të sjell sa më shumë investitor të huaj duhet ta minimizoj riskun që
lidhet me investimin e saj në një destinacion të dhënë. Kështu ato preferojnë stabilitet
makroekonomik dhe politik. Si indikatorë për stabilitet makroekonomik mund të shërbejnë
nivelet e ulëta të inflacionit, deficitit buxhetor, borxhit qeveritar dhe nivelin sa më stabil të
kursit të këmbimit. Vlera të lartë prej secilin indikatorëve të mësipërm shërbejnë si një
kërcënime për të zhvlerësuar vlerën e aseteve të blera apo të zhvilluara nga investitori dhe në
këtë mënyrë rrit riskun e perceptuar nga ky i fundit. Investitorët minimizojnë risqet duke
zhvilluar aktivitetin e tyre në një vend që ofron një kuadër ligjor transparent, i cili mbron
pasurin e tyre dhe lejon zbatimin e kontratave.

Faktorët specifike
Te faktorët specifike hyjnë shumë faktor të tjerë të cilët kanë rendësi të madhe për investitorët
e huaja, një ndër faktorët që janë shumë të rëndësishme janë faktorët teknologjikë.
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Faktorët teknologjikë
Një nga pikat kryesore është dhe faktorët teknologjike. Një nga problemet më madhore sot
të vendeve në zhvillim është nevoja gjithnjë në rritje për teknologjinë e fundit, kjo si faktorë
ndikues në rritjen ekonomike. Këto produkte mund të zotërohen nëpërmjet transferimit të
teknologjisë apo me anë të investimeve të kapitalit të huaj në kuadër të asistencës teknike.
Transferimi bëhet duke dërguar pajisjen të ndryshme apo të drejtën e përdorimit të licencave
të ndryshme, programeve të asistencave teknike si dhe dërgimin e personave të specializuar
teknikë për të edukuar personelin në vendet pritëse.
1.2 Klasifikimi i investimeve të huaja direkte (IHD)

Teoria njeh disa forma të investimeve të huaja direkte:
•

Krijimi i një ndërmarrje të re,

•

Investimet shtesë ose riinvestimet në një projekt ekzistuese,

•

Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët me një ndërmarrje në një vend tjetër,

•

Marrja ose shkrirja me një ndërmarrje në një vend tjetër.

Përveç formave të mësipërme ka aktivitete të tjera të tilla si: teknologjitë e licencuara,
operatorët e nënkontraktuar etj. Investimet e huaja direkte kërkuese të tregut, synojnë të
zhvillohen dhe të zgjerohen duke pretenduar tregjet e huaja, qëllim që arrihet duke përdorur
strategjinë për blerjet dhe shkrirjet midis kompanive.
•

Madhësia e tregut dhe të ardhurat për kokë banori,

•

Rritja e tregut,

•

Hyrja në tregjet rajonal e globale,

•

Preferencat e konsumatorëve,
•

Struktura e tregut (Alfaro dhe Laura, 2003).

Investimet e huaja direkte kërkuese të burimeve, dhe faktorëve të lirë të prodhimit që
disponojnë vendet e tjera të tilla si forca e punës, teknologji, ambiente punë etj. Duke arritur
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kështu uljen sa më shumë të kostove të prodhimit të tyre. Këta lloj investitorësh janë tipik
për vendet në zhvillim si vendet e Evropës Juglindore.
•

Lënda e parë,

•

Kosto e ulët e fuqisë punëtore,

•

Fuqi punëtore e kualifikuar,

•

Burime teknologjike,

•

Infrastruktura fizike ( rrugë, porte, energji, telekomunikacion).

Investimet e huaja direkte kërkuese të efiqencës, përdorin zgjerimin nga vendet e huaj për të
përfituar nga ekonomit e shkallës, diversifikimi i aktiviteteve dhe i riskut, tipike kjo për
vendet e zhvilluara si ato të BE-s (Alfaro dhe Laura, 2003).
Disa ekonomist si, Caves, Komja dhe Narula kanë dhënë mënyrat e tyre të ndarjes së
investimeve të huaja direkte nga këndvështrimi i investitorit ( vendi i origjinës).
Sipas (Caves 1971) investimet e huaja i ndajnë në: horizontale, vertikale dhe konglomerat.
Investimet e huaja direkte horizontale kanë si qëllim prodhimin e produkteve të njëjta ose të
ngjashme me ato që prodhohen në vendin e origjinës
Investimet e huaja direkte vertikale konsistojnë në ndarjen gjeografike të fazave të ndryshme
të ciklit të jetës së produktit, kështu nxitet tregtia përtej kufijve, dhe rritet mundësia e degëve
për të eksportuar. Investimet e huaj direkte konglomerat mundë të jetë një përzierje e
investimeve horizontale dhe vertikale, të cilat përfshijnë edhe investimin në një industri të
një natyre tjetër në vendin pritës. ( Richard E Caves, 2002).
Sipas Kojima (1978) i klasifikon investimet e huaja direkte (që gjenerojnë një kërkesë të
rritur për importe dhe një ofertë të rritur për eksporte) ose të orientuara kundër tregtisë (që
kanë efekt negativ mbi tregtinë). Kojima thekson se vendet pritëse në zhvillim e investimet
të huaja direkte që të shkojnë në industritë me përdorim intensiv të krahut të punës janë tregti
krijuese, ndërsa investimet që shkojnë në drejtim në industrinë me përdorim intensiv kapitali
quhen tregti zëvendësuese (Kiyoshi Kojima, 1978)
Narula i klasifikon investimet e huaja direkte si zëvendësuese të tregtisë që shkojnë drejt
aktiviteteve që zëvendësojnë importet në furnizimin e tregjeve të brendshme, promovuese të
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tregtisë që kanë për qëllim furnizimin e tregjeve të tjera, plotësuese të tregti kur drejtohen në
prodhimin e racionalizuar të pajisjeve ndihmëse në tregjet e eksportit, dhe të shmangies të
tregtisë nëse synojmë të përdorim pjesë të papërdorura të tregut me marrëveshjen tregti
preferenciale (Rajneesh Narula, 1996).

Investimet e Huaja Direkte (IHD) klasifikohen edhe në:
•

Investime greenfield,

•

Fitimet e investuara,

•

Ndërmarrjet e përbashkët,

•

Shkrirjet dhe blerjet.

Investime greenfield - kapitali i ri i huaj, i cili futet në formën e aksioneve në një shoqëri.
Kjo formë e investimeve të huaja është edhe më e parapëlqyera pasi krijon mundësi për
hapjen e fronteve të reja të punës në vendin pritës.
Fitime e investuara - pavarësisht se në këtë rast kapitali i huaj i cili ofrohet nuk është
tërësisht i ri, investimet e kësaj forme krijojnë mundësi për rritjen e stokut të kapitalit, aseteve
dhe kapaciteteve prodhuese në vendin pritës. Investimet e kësaj forme janë një tregues i mirë
se investitorët janë të kënaqur me klimën e biznesit në vendin pritës.
Ndërmarrjet e përbashkëta - mund të përfshijë një kompani lokale, qeverinë apo një
kompani të huaj që veprojnë në vendin pritës. Një përhapje pozitive të këtyre është kapitali
njerëzor me një kombinim me një investuese të huaj me një investitorë vendore. (Zeqiri N.,
2013)
Shkrirjet dhe blerjet- forma më pak e pëlqyer e IHD-ve për sa kohë që nuk është e
domosdoshme, si në rastin kur kërkohet të privatizohet një kompani shtetërore që prej kohësh
rezulton me humbje.
Huatë midis kompanive - transferimet e kapitalit nga një kompani jashtë vendit në një
kompani tjetër brenda vendit, kundrejt normave përkatëse të interesit. Kjo formë e
investimeve ndihmon investitorët e huaj të financojnë bizneset e tyre dhe u krijon atyre më
shumë mundësi për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit (Alfaro dhe Laura, 2003).
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2.2.1 Motivet që nxisin Investimet e Huaja Direkte (IHD)
Për të shpjeguar motivimin e drejtpërdrejt investimet e huaja ka shumë arsye të cilët shtyn
investitorët të investojnë në një shtet të huaj.
Teoria e "elektrike" është më qasje të gjerë për IHD, sidomos Teoria internalizimit, kryer dhe
përsosur gradualisht gjatë më shumë se 50 vitet e studimeve dhe punës nga John H. Dunning.
Teoria fokusohet në eklektik paradigmë, pra një koncept i ri që është një përzierje e
koncepteve të mëparshme, një fragmentuar të menduarit nuk ka ide origjinale që të marrë ide
të vetme të rëndësishme nga të ndryshme.
Teoritë apo qasjeve sintetizimin e tyre. Sipas kësaj teorie IHD janë të motivuar nga tre
avantazhe: Pronësia, Përparësitë; Përparësitë e vendndodhja.
Përparësitë ndërkombëtarizimit. Mbi këtë bazë, gradualisht u shfaq tipologjinë e kompanive
multinacionale me korresponduese katër motivet kryesore e firmave shumëkombëshe
ndërkombëtarizuar me anë të IHD-ve:
1) Kërkimi i Burimeve - investimet janë bërë në mënyrë që të marrin me cilësi të lartë.
Burimet në një kosto më të ulët sesa në vendlindje e investitorëve. Në përgjithësi, burimet
e shqetësuar janë: burimet natyrore, punës të pakualifikuar ose mesatarisht të aftë, më të
lirë ose të specializuara.
2) Përpjekja Markat - Këta investitorët synojnë për të arritur tregjet lokale apo rajonale.
Në mënyrë tipike këto investime janë në fushat e prodhimit të mallrave të konsumit dhe
të produktet industriale. Në disa raste, ofruesit mund të jenë të shqetësuar në vijim
kompanitë e klientit, për shembull në industrinë e automobilave. Investitorët kërkojnë
tregjet shpesh përdorin këtë masë për ti kapërcyer barrierat tregtare, prandaj, suksesi në
tërheqjen e investitorëve të tillë është vendimtare e lidhur me ekzistencën e tregtisë
liberale Regjimet. Ajo mund të thuhet se IHD në këtë kategori janë të motivuar nga
madhësia e tregut, Rritja e parashikuar e tregut, kompania e tregut apo konkurrenca.
3) Efikasiteti - Ky motivim për të investuar është gjetur shpesh në një fazë të pjekuria e
operacioneve të një investitori të huaj që fillimisht investon për natyrore burimet apo
tregje të reja dhe më pas konsolidon biznesin e tij nëpërmjet investimet që synojnë rritjen
e efikasitetit. Investime të tilla janë bërë në rastet kur të investitori ka plane afatgjata ose
të pakufizuar, nëse qasja në tregjet rajonale është lirë, dhe ato tregje janë zhvilluar mirë.
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Prandaj, ky lloj investimi është gjetur veçanërisht në Amerikën e Veriut apo Bashkimi
Evropian.
4) Asetet strategjike që kërkon – kryesore burim i kompanisë është fakti se firmat
shumëkombëshe ndjek një strategjia e integrimit rajonal dhe të siguruar pushtet
konkurrues në një mjedis të i panjohur. Këto investime mund të jenë gjetur kur kompanitë
të vendosin për të blerë asete të caktuara ose hyrja në aleanca për të promovuar interesat
strategjik afatgjatë. Për shembull, një firma shumëkombësh mund të blej një kompani
lokale (duke përfshirë pjesëmarrjen në privatizimin e shtetit ndërmarrjet) që të krijojë
prania e një tregu të synuar të investimet të huaja direkte e bëra për këtë qëllim janë gjetur
sidomos në vendet e zhvilluara. Për t'u theksuar se IHD nuk është bërë nga ana baza e një
kategorie të vetme të motiveve, shumica e herë ajo është gjetur si kombinim motivet
ekonomik, orientimi në investimet e huaja direkte janë të bazuara në pritshmërinë në
lidhje me marrjen e përfitimeve si (Bonciu, 2007).
a) Krijimi i vendeve të punës. Investimet e huaja direkte ndihmojnë për të krijojnë
vende të reja pune.
b) Rritja e shumës së kapitalit investuar në ekonomi. Në shumë raste, tregjet e kapitalit
vendore nuk kanë burimet të mjaftueshme për të përmbushur nevojat për kapital
rrjedhin nga projektet e mëdha. Për më tepër, qasja në monedhë të huaj të nevojshme
për blerjen e pajisjes dhe teknologji nuk është gjithmonë në dispozicion. Investimet
e huaja direkte zgjidhur këto probleme, sepse ata janë një të drejtpërdrejt burimi i
kapitalit të huaj.
c) Rritja e buxhetit të qeverisë të ardhurat. Investimet e huaja direkte paraqesin
kontribues të reja për ekonomin. Edhe në qoftëse investitorët përfitojnë nga tatimi
mbi të caktuar, të ardhurat buxhetore qeveria rritet për shkak të rritjes së të ardhurave
nga Taksat e pagave (si rezultat i krijimit e vendeve të reja apo të pagave më të larta,
kur numri i vendeve të punës është ruajtur pandryshuar). Megjithatë, në rastin e
investimet të huaj direkte të orientuara nga eksporti, aktiviteti i tyre të çon në një
rritje të huaj. Hyrjet e këmbimit në përfituesit vend.
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d) Qasja në menaxhimin modern. Infuzion i teknologjisë mund të ketë stimulues efekt
për ekonomin nga promovimin e inovacionit lokale dhe përhapjen teknologjive
moderne në kompani të tjera se njëra ku investimi fillestar është bërë.
e) Qasja në menaxhimin modern. Investitorët e huaj sjellë menaxhimit modern
praktikat se ata ndajnë me stafin lokal.
f) Stimulimi i investimeve të brendshme. Investimet e huaja direkte mund të çojnë në
një rritje në investimet e brendshme, si kompanitë kombëtare mund të bëhet
furnizuesit e investitorëve të huaj, të kenë akses të tyre infrastruktura e shpërndarjes
ose të jetë vetëm stimuluar për të investuar në mënyrë që të rritet konkurrenca që
vjen nga investimet e të huajve.
g) Qasja në tregjet dhe rritjen e eksportit. Investitorët e huaj të sjellë jo vetëm
investimet, por edhe qasje të shpërndarjes kanale dhe ekspertizë në tregun botëror
shitjes.
h) Përmirësuar kualifikimin e fuqisë punëtore. Investitorët e huaj të zhvillojnë aktivitete
të cilat zakonisht duhet punë të lartë të kualifikuar. Prandaj, ata janë të interesuar në
rritjen e niveli i trajnimit në fuqinë punëtore. Si punonjësit e këtyre kompanive janë
duke lëvizur në sektorët e tjerë ose të fillojnë biznesi e tyre, një përhapjen e fituar
njohuri të ndodhe në të gjithë ekonominë e vendi përfitues.
i) Privatizimi mbështetja dhe ristrukturimi. Disa lloje të privatizimit të kërkojë sasi të
mëdha të kapitalit dhe aftësia për të kryer komplekse ekonomike analiza. Investitorët
e huaj mund të ndihmojë në këtë respektivisht, jo vetëm nga aftësia e tyre për të rritur
shuma të mëdha parash për blerjen e një ndërmarrje, por edhe nga kapaciteti për të
bërë investime të mëtejshme dhe për të sjellë shpejt efikasitet në kompaninë e
privatizuar. Megjithatë, përveç efekteve pozitive përmendur më sipër, pjesëmarrja e
investitorët e huaj në privatizim mundet gjithashtu të çojë në ulje të konsiderueshme
në numrin e vendeve të punës në kompanitë e privatizuar.
j) Përmirësimi i efikasitetit dhe konkurrenca në kompanitë lokale. Kompanitë e
zotëruara nga investitorët e huaj mund të sjellë mundësi për një lokal të tregut.
Kompanitë lokale mund të bëhet furnizues të këtyre kompanive të huaja, shton qasje
në teknologji të reja dhe të diversifikuar prodhimin e tyre, ose ata mund të jenë të
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stimuluar nga një konkurrent të cilësisë së lartë. Në të gjitha rastet, firmat lokale
duhet të jetë në gjendje për të ngritur cilësinë e produkteve dhe të menaxhimit me
efektet afatmesme dhe afatgjata pozitive në konkurrencën. Është e rëndësishme të
kujtojmë se investimet e huaj kanë efektet e dobishme të përmendura më lart. Disa
investime të drejtpërdrejta që prodhojnë të tilla efektet, por të tjerët kanë qenë
afatshkurtër, të tilla si investime që të përfitojnë nga objektet e dhëna. Prandaj, edhe
në qoftë se promovimi i drejtpërdrejtë i investitorëve të huaj shihet si një mjet për
arritjen e secilin nga qëllimet e përmendura më lart, objektet e dhëna duhet të
përshtaten me objektivat e ndjekur. Veçanërisht e rëndësishme është të pranojnë se
e drejtpërdrejt investimi i huaj është vetëm si çdo tjetër ekonomike, transaksion bërë
për qëllime të fitojë. Për këtë arsye, duhet të bëni të sigurt që partitë bëjnë një fitim
të arsyeshëm nga biznesit e tyre. (Maria, Ramona Sarbu, Lulian Mazur, 2014).

2.2.2 Avantazhet dhe disavantazhet e investimeve të huaja direkte (IHD)
Me rëndësi për IHD-të është të shihen edhe shkaqet edhe pasojat e kapitalit të huaj në një
vend. Pikëpamjet teorike për këtë çështje janë të ndryshme, duke u nisur nga pikëpamjet
shumë ekstremiste për të mbrojtur nacionalizmin. Nga ku IHD-të humbin identitetin e një
vendi, duke vazhduar deri tek idetë se ato janë një aspekt i ekonomisë, pa të cilin kjo e fundit
nuk mund të ekzistoj dhe për rrjedhojë duhet të shihen pozitivisht. Qëndrimi tjetër për sa i
takon IHD-ve është edhe se shpesh nga pikëpamja teorike ato shihen si një kanal mundësish,
veçanërisht për vendet në zhvillim. Sipas Lispey (1999), IHD-të janë burimi më kryesor dhe
dinamik në tersi për investimet e një vendi në zhvillim. Pavarësisht kësaj flukset e IHD-ve
nuk duhen parë vetëm në këndvështrimin e një fluksi të vetëm, por i shumë flukseve pasuese
të fluksit fillestar të kapitalit. Konkretisht përveç investimit fillestar, IHD-të pasohen nga
lëvizjet ndërkombëtare të kapitalit, nga vendi pritës te ai i origjinës, nga lëvizje e aftësive
menaxherial, teknologjike e kështu me radhë. IHD-të gjejnë zbatim në vendet në zhvillim,
ato janë një burim i financimit për shumicën e vendeve që kanë një perspektiv në rritje
ekonomike, një nga përparësitë e IHD-ve është se ato ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të
vendit ku derdhen investimet. IHD-të lejojnë edhe transferimin e teknologjive e cila bëhet në
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mënyrë të sigurimit imputove kapitale. ( Robert E. Lispey, 1999). Vendet që kanë marrë IHD
nga një vend tjetër mund të zhvillojnë resurset humane të tyre, duke punësuar njerëz të ri në
veprimtarin e ndonjë biznesi të veçantë.
•

Fitimet që gjenerohen nga IHD-të të cilat janë bërë në atë vend, mund të përdoren për
qëllim kontributi për taksat mbi të ardhurat e vendit marrës.

•

IHD-të ndihmojnë në krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e pagave të
punëtorëve, lehtësimin e mënyrës së jetesës etj. Investimet e huaja direkte zakonisht
kontribuojnë në zhvillimin e sektorit prodhues të vendit pritës të investimeve.

•

IHD-të luajnë një rol vendimtar në kontekstin e rritjes së produktivitetit të vendeve
pritëse. Kompanitë e këtyre vendeve kanë mundësi të eksplorojnë tregje të reja, të
huaja dhe në këtë mënyrë të gjenerojnë më shumë të ardhura dhe fitime. Lehtësojnë
aksesin në tregje të reja dhe kështu mund të kontribojnë në rritjen e eksporteve dhe të
ardhurave prej tyre.

•

IHD-të janë një burim për financimin e deficitit të bilancit të pagesave duke
përmirësuar kreditimin në vendet pritëse. IHD-të luajnë një rol të rëndësishëm në
krijimin e kushteve të duhura ekonomike për anëtarësim në BE.

Disavantazhet e investimeve të huaja direkte
Ndodhin kryesisht në rastin e çështjeve që lidhen me funksionimin dhe shpërndarjen e
fitimeve nga investimet e huaja. IHD përmbajnë në vete shpenzime të larta të komunikimit,
udhëtimit etj. Dallimet gjuhësore dhe kulturore që ekzistojnë midis vendit investues dhe
vendit pritës, mund të paraqesin gjithashtu probleme në rastin e IHD-ve. Megjithatë një
disavantazh i IHD-ve është se ekziston gjithmonë mundësia e dështimit në pronësinë e një
kompanie që ka kompani jashtë. Kjo ka bërë shpesh që shumë kompani ti afrohen IHD-ve
me një kujdes shumë lartë. Madhësia e tregut, si dhe kushtet e vendit pritës mund të jenë
faktorë tjerë të rëndësishëm për IHD-të. Në rastet kur vendi pritës nuk është i lidhur fort me
vendet më të avancuara fqinje, kjo përbënë sfidë për investitorët. Disa herë është vënë re se
qeveritë e vendit pritës kanë patur probleme më IHD-të kjo pasi qeveria e vendit pritës ka me
pak kontroll mbi funksionimin e kompanive të cilat janë degë në pronësi të plotë të një
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kompanie jashtë vendit. Por të gjitha këto klasifikime ndërkombëtare të investimeve të huaja
direkte kanë ndikimet e tyre në ekonomi, ndikime me efekte makro dhe mikroekonomike (
Robert E. Lispey, 1999).

2.3 Efektet mikro dhe makroekonomike të investimeve të huaja direkte IHD-ve

Efektet ekonomike mund të shihen si në këndvështrimin mikroekonomik ashtu edhe në atë
makroekonomik duke prekur variabla si outputi-produkti i një firme, por edhe i gjithë vendit,
bilanci i pagesave dhe madje edhe struktura e tregut. Teoria njeh se ardhja e kompanive të
huaja direkte mund të përmirësoj konkurrencën ose mund edhe ta përkeqësoj atë duke tentuar
në forma jo-konkurrenciale, për shkak të pozitës dominuese të tyre. Por këndvështrimi më
kryesor është ai makroekonomik, i lidhjes së IHD-ve me outputi-produktin e përgjithshëm,
pra me rritjen ekonomike të vendit pritës. Teoria e rritjes dhe të zhvillimit ekonomik
fokusohen në rritjen e të ardhurave reale për frymë dhe e lidhin këtë variabël me shumë
faktorë të tjerë si akumulimi i kapitalit, rritja e popullsisë, progresi teknologjik dhe zbulimi i
dukurive të reja natyrore. Sidoqoftë ndër këto si faktorë drejtues i rritjes dhe zhvillimit
ekonomik të vendit pritës, evidentohet akumulimi i kapitalit.

Efektet mikroekonomike të IHD
Përveç efekteve makroekonomike, njihen edhe efektet mikroekonomike të IHD-ve që njohin
efektet në punësim dhe në paga.
Konkretisht rrisin në mënyrë direkte punësimin duke vendosur ndihmesa të reja, ose në
mënyrë indirekte duke stimuluar punësimin sipas shpërndarjeve të ndryshme. Pra, punësimi
mund të rritet në fusha të ndryshme, ashtu edhe në qytete të ndryshme. Mund të ruajnë
punësim veçanërisht nëse investimet bëhen në ndërmarrje ekzistuese në pragje krizash,
falimentimi etj. Investimet e huaja direkte mund të ulin punëzënien nëpërmjet disinvestimeve
dhe kufizimeve të lehtësirave në prodhim. Gjithsesi evidencat praktike tregojnë se ndikimi i
IHD-ve në punësim është i ulët. (Dornbusch, Rudiger & Fischer, Stanley, 2002).
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Por së fundmi por jo nga rëndësia vlen të përmenden efektet e investimeve të huaja në
produktivitet. IHD-të tentojnë në përgjithësi të rrisin produktivitetin dhe të ulin koston për
njësi nëse janë promovuese të eksportit dhe destinohen për një treg global shumë të gjerë,
nga ku mund të krijohen ekonomizime të shkallës. Kushtet dhe politikat lejojnë instalimin e
planeve të projektuara për të arritur ekonomizime të plota.
Ndërmjet studimeve që kanë bërë autorë të ndryshëm për efektet mikroekonomike dhe
makroekonomike të IHD-ve, po japim rezultatet nëpërmjet tabelës së mëposhtme:

Studime

Qështje e Trajtuara

Gjetjet Kryesore

Hsu dhe Chen (2000)

Efektet e IHD në
produktivitetin e punës në
Tajvan.

IHD rrisin produktivitetin në firma
të vogla dhe të mesme, ndërkohë
paraqesin impakt negativ për firmat
e mëdha.

Asufu - Adjaye (2000)

Efektet e IHD në rritjen
ekonomike Indonezisë.

Nachum (1999)

Impaktet e IHD në
konkurrueshmërin e tregtisë.
Ekzaminimi i efekteve të
IHD mbi produktivitetin.

IHD kane një rol statistikash të
rëndësishme pozitiv në rritje
ekonomike.
Lidhja e dobët e IHD me avantazhet
në tërësi.
IHD-të kanë impakt negativ në
përformancës shumë firma vendase.
IHD sjellin rritje në pabarazitë e
pagës dhe përdorimin e punës së
kualifikuar në firmat vendase.
IHD kanë qenë me përfitim për
Irlandën, mbi të gjitha nga R-D

Zukosva - Gagelmann
(2000)
Riffield dhe Taylor
(2000)
Kearns dhe Ruane
(2001)
Fan dhe Dickie (2000)
Xu dhe Wang (2000)

Impaktet e tregut të punës të
IHD.
Lidhja e IHD dhe rritjes në
Irlande.
Impaktet e tregut të punës në
IHD.
Tregtia ndërkombëtarë dhe
IHD si një kanal për
shpërndarjen e teknologjisë.

IHD zënë 4-20% të rritjes së GDP
Jo evidenca të rëndësishme për
lidhjen e përmendur.

Burimi: (Mateev M, 2009)
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2.3.1 Faktorët lidhur me lehtësirat dhe pagesat për investime të huaja direkte (IHD)
Kosova para se gjithash është:
•

Ekonomi e vogël me nivel të ulët të fuqisë blerëse,

•

Krijimi i ligjeve është bërë në masë të madhe, ndoshta më tepër se në disa vende në
tranzicionë, mirëpo problemi qëndron në nivel operacional, apo zbatimin e ligjit,

•

Tendencë e ulët për eksport pa asnjë pjesëmarrje të madhe në ndonjë treg të huaj,

•

Edhe pse një vend me traditë në industri, shkatërrimi i ndërmarrjeve shoqërorë në
masë të madhe zvogëlon rendësin e këtij faktori.

Një politikë e tatimeve e përshtatshme për investitorët dhe prodhuesit, qasje më e mirë në
financim, zbatim më i madh i ligjit, shërbime publike më të lira dhe më të mira, fuqi punëtore
më produktive si dhe më tepër aktivitete promovuese do të përmirësojnë imazhin e Kosovës
si një destinacion i përshtatshëm për IHD.
Pengesat kryesore që kanë intensitet më të lartë në realizimin e investimeve të huaja në
Kosovë janë:
•

Korrupsioni,

•

Kostoja e lartë e financimit,

•

Tatimet e larta,

•

Tregu i kufizuar. (Riinvest, 2014)

Ndërkaq pengesa me një intensitet më të dobët të ndikimit në realizimin e investimeve të
huaja mund të merren:
•

Mungesa e përvojës në realizimin e IHD,

•

Lartësia e doganës,

•

Mungesa e përkrahjes promovuese të investimeve.

Lehtësimet nga ana e qeveris mund të jenë: ofrimi i truallit dhe ambienteve të ndryshme pa
qira, hua me interes të ulët, subvencione të energjisë. (Riinvest, 2014)
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2.3.2 Financimi i IHD-ve
Pengesë tjetër për investime të huaja mund të jetë edhe financimi. Sektori bankar mund të
analizohet si sektori më potencial i investimeve të huaja dhe në anën tjetër si ofrues i
shërbimeve financiare në vend. Aktiviteti huazuara përfaqëson njërin prej burimeve kryesore
të financimit të investimeve në Kosovë, ku bizneset vazhdojnë të jenë huamarrësi kryesor me
rreth 70% të kredive. Megjithatë, kreditë janë më shumë të orientuara drejt nevojave për
kapital punues afatshkurtër dhe shumë më pak për investime kapitale dhe krijim të vendeve
të punës. Pjesa dominuese e kredive ndahet për sektorin e shërbimeve që në masë të madhe
pasqyron strukturën e ekonomisë sonë. Burimet e financimit janë tepër të shtrenjta të
përfaqësuara nga norma të papërballueshme shumë të larta të interesit, me implikime
negative sidomos për industritë që kanë kapacitet për gjenerim të punësimit dhe vlerës së
shtuar në ekonomi (siç janë bujqësia, energjia, transporti). Megjithatë, shtrirja e normave të
interesit mbetet shumë më e lartë në krahasim me rajonin. (BQK, 2016)

Tabela 2.Arsyet e investitorëve të huaj për të investuar në një vend të caktuar.
Investitorët kërkojnë naftë dhe burime
minerale, shpesh pyjore, bujqësore dhe pasuri
IHD-të që kërkojnë burime natyrore
të tjera natyrore;

IHD-të që kërkojnë treg

IHD-të që kërkojnë efikasitet

Investitorët kërkojnë klientë dhe klientë të rinj
duke gjetur prodhimin në tregjet e huaja sesa
duke eksportuar;
Investitorët kërkojnë përmirësime në
produktivitetin e kostos duke ulur koston e
prodhimit brenda rrjeteve globale të prodhimit

Investimet e huaja strategjike për gjetjen Investitorët kërkojnë prona specifike ose të
e aseteve
paprekshme specifike që plotësojnë bazën e
aseteve shumëkombëshe.

Burimi: (USAID, 2007)
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2.3.3 Ndikimi i IHD-ve në zhvillimin e NVM-ve dhe zbutjes së papunësisë
Zhvillimi i NVM-ve është vendimtar për përshpejtimin e rritjes ekonomike dhe
konkurrencës. Shumica dërrmuese e NVM-ve janë mikro, të vogla apo të mesme, këto
ndërmarrje janë kontribuesit më të mëdhenjtë për rritje ekonomike dhe punësim dhe
gjenerojnë pjesën më të madhe të buxhetit të shtetit. Edhe pse Kosova ka arritur disa suksese
gjatë periudhës së pasluftës, në ditët e sotme ajo ballafaqohet me një normë papunësie prej
30%, me bilanc negativ tregtar. Duke marrë parasysh se kapaciteti absorbues i ekonomisë
është shumë i ulët, çdo vite paraqiten 25.000 - 30.000 punë-kërkues të rinj në tregun e punës
(ASK, 2013).

Nëse marrim parasysh sektorët që do të mund të zbusin papunësinë dhe rrjedhimisht të sjellin
rritje ekonomike, është e qartë se përkrahja e një sektori apo një grupi të ngushtë sektorësh
përmes politikave industriale nuk do të sjellë qëndrueshmëri afatgjatë të rritjes ekonomike.
Më e preferuar është alternativa ku pranohen mundësi të ndryshme me një kombinim
sektorial. Sektori i NVM-ve momentalisht është sektori më vital që do të ndihmonte në uljen
e normës së lartë të papunësisë. Do të mund të vazhdonte zhvillimi i NVM-ve, nëse rrethanat
afariste përmirësohet, disa sektorë të industrisë së prodhimeve bujqësore (qumështi dhe
lëngjet) tashmë kanë kontribuar përmes zëvendësimit të importit dhe kanë filluar eksportin
në vendet fqinje (Strategjia për zhvillimin e NVM, 2013-2016).
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Figura 1. Numri i NVM-ve të hapura dhe të mbyllura 2007-2016
Burimi: (ASK, 2016)

Shumica kompanive në Kosovë janë shumë të vogla dhe kryesisht janë Ndërmarrje të Vogla
dhe të Mesme (NVM) të udhëhequra nga familja deri në 10 punëtorë. Edhe pse ekziston
krijim i vrullshëm i bizneseve, shumica e kompanive nuk arrijnë rritje të madhe. Prandaj, një
sfidë strategjike dhe mjaft afatgjatë ka të bëjnë me kalimin e ekonomisë së vendit drejt
ekonomisë së gjerë, ku kompanitë më të mëdha do të jenë më të forta në aspektin e financave
dhe resurseve njerëzore për inovacion dhe konkurrencë. Në fund, mungesa e përbërjes së
favorshme e sektorit të ndërmarrjeve (përzierja e kompanive të mëdha e të vogla) kontribuon
në paaftësinë e adresimit të bilancit negativ tregtar dhe krijimin e mundësive për perspektivën
afatgjatë (Raporti TRrT, 2013). Në Kosovë ka një numër shoqatash tregtare ose industriale
të cilat në mënyrë aktive kanë mbështetur zhvillimin e NMV-ve në vend ndër vite.
Grafikun me sipër shohemi se ne kemi një rritje të vazhdueshëm të hapjeve në ndërmarrje të
reja që nga viti 2007 deri te viti 2016, munde të themi se viti 2007 ishte vite më i dobët sa i
përketë hapjes së NVM-ve respektivisht në 6124, ku dhe gjatë viteve tjera vazhdo rritja i
hapjeve të ndërmarrjeve të reja, në vitin 2016 mund të themi se ishte viti më i mirë sa i përketë
hapjeve të ndërmarrjeve të reja respektivisht 10424. Sa i përketë mbylljes se këtyre
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ndërmarrjeve munde të themi se viti 2011 ishte veti me i mirë sa i përketë mbylljes së
ndërmarrjeve për arsye se ishte numri me i vogël sa i përketë mbylljes respektivisht 924,
derisa vitit 2016 ishte viti me i rënde për ndërmarrjet në Kosovë sa i përketë mbylljes së
ndërmarrjeve kur numri shkon deri në 2367.

Tabela 3. Klasifikimi i NVM-ve për vitin 2016
Klasifikimi
Mikro ndërmarrje

Numri i të punësuarve

Numri i ndërmarrjeve

1-9 punëtorë

10.316

Ndërmarrje të Vogla

10-49 punëtorë

100

Ndërmarrje të Mesme

50-249 punëtorë

6

Ndërmarrje të Mëdha

250 e mbi punëtore

2

Totali

10.424

Burimi: (ASK, 2016)

Në Kosovë kryesisht ndërmarrjet klasifikohen në mikro ndërmarrjet të cilat zakonisht
punësojnë punëtor 1-9, ku në vitin 2016 ishin 10,316, në ndërmarrje të vogla të cilat zakonisht
punësojnë 10-49 punëtore, në Kosovë në fund të viti 2016 ishin 100. Ndërmarrjet e mesme
të cilat janë 6 të tilla në Kosovë 50-249 të punësuar, ndërmarrjet e mëdha mbi 250 punëtor
në Kosovë fatkeqësisht në numër janë shumë të pakta, ekzistojnë 2 të tilla.

2.3.4 Ndërtimi i stabilitetit makroekonomik
Zhvillimet në indeksin e kombinuar të aktivitetit ekonomik gjatë muajve të parë të vitit 2014
tregojnë për një aktivitet deri diku pozitiv. Rivitalizimi i shpejt i aktiviteteve ekonomike,
asistenca financiare dhe teknike e bashkësisë ndërkombëtarë kanë ndikuar në rritjen e shpejt
të GDP-së dhe treguesve tjerë makroekonomik. Mirëpo brenda për brenda kësaj rritje kanë
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mbetur shumë shpërpjesëtime të mëdha të cilat mund ta vështirësojnë ruajtjen e
qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike dhe stabilitetit makroekonomik.
•

Raportet midis GDP-së, konsumit, kursimeve dhe investimeve,

•

Raportet midis nevojave për investime kapitale dhe buxhetit,

•

Raportet midis eksportit dhe importit,

•

Papunësisë dhe investimeve.

Menaxhimi dhe rregullimi adekuat makroekonomik si parakusht i ruajtjes së stabilitetit
ekonomik është kyç për stimulimin e IHD-ve. Nga ana tjetër rritja e investimeve private është
gjithashtu e domosdoshme për të përballuar shumë vështërsit dhe shpërpjesëtime.

2.3.5 Tregut dhe liberalizimi tregtisë
Kosova është plotësisht e përkushtuar për liberalizim të tregtisë. Zgjerimi i tregtisë në Kosovë
përmes liberalizimit të tregtisë kërkon lëvizje në tri drejtime. Këto janë racionalizimi dhe
zëvendësimi i importit, lehtësimet në tregti, dhe promovimi i eksportit. Kategoria e parë
merret me politikat që kanë për qëllim ngritjen e kapaciteteve konkurruese në tregun e
brendshëm. Grupi i dytë i politikave konsiston në masat për lehtësimin e tregtisë së jashtme.
Instrumentet e grupit të dytë synojnë përmirësimin e burokracisë në kufi dhe zvogëlimin e
kostove të transaksioneve të cilat shfaqen në momentin e kalimit të kufirit. Dhe në fund, grupi
i tretë ka të bëjë me masat të cilat kanë për qëllim promovimin e eksportit. Këto instrumente
fokusohen në përmirësimin e përformancës së kompanive vendore në tregjet e jashtme.

Megjithatë, MTI dhe Qeveria e Kosovës, për këtë çështje janë plotësisht të vetëdijshme se
liberalizimi i tregtisë, vetëm si i tillë, nuk është i mjaftueshëm për të përmirësuar zhvillimin.
Së pari, politikat tregtare duhet të formulohen, zbatohen dhe vlerësohen në mënyrë të tillë,
që i japin më tepër përparësi zhvillimit se sa vet rezultateve të tregtisë ndërkombëtare. Kjo
do të thotë që reduktimet tarifore dhe jo-tarifore duhet të menaxhohen përmes selektimit
sektorial (i kufizuar në kohë), të radhitura dhe në faza. Së dyti, në mënyrë që përfitimet nga
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liberalizimi i tregtisë të jenë më të lartat dhe më të qëndrueshmet, jo vetëm politikat tregtare,
por edhe “politikat zhvillimore që kanë të bëjnë me tregtinë” duhet të kuptohen dhe të
menaxhohen mirë, zgjerimi i konkurrencës, për shembull, është i një rëndësie të madhe për
promovim të eksportit. Por politikat që përmirësojnë konkurrueshmërin nuk janë politikat
tregtare të drejtpërdrejta, por politika të lidhura me tregtinë (p.sh. politikat që kanë implikime
shumë të rëndësishme sa i përketë tregtisë). Së fundi, tregtia është një koncept i ndërlidhur
që ndikon pothuajse në të gjitha fushat e jetës ekonomike dhe sociale. Prandaj, ekziston një
nevojë urgjente institucionale për sforcimin e bashkëpunimit dhe koherencës midis të gjithë
faktorëve relevant që formojnë sistemin e tregtisë në Kosovë. Politika tregtare në Kosovë
duhet të fokusohet në politikat tregtare në njërën anë dhe politikat zhvillimore që kanë të
bëjnë me tregtinë në anën tjetër, në mënyrë që të jetë e suksesshme në kontribuimin për
procesin zhvillimor (MTI, 2009).

Janë dy aspekte të rëndësishme të çdo marrëveshje tregtare, të cilat nga ana e tyre përcaktojnë
politikat tregtare në një vend.
Qasja në treg - Është më se e rëndësishme të krijohet një skemë që do t’i shërbente qëllimeve
të përgjithshme zhvillimore të Kosovës. Në këtë kontekst duhet të merren një numër hapash
së bashku me aktorët tjerë relevant. Dimensioni i qasjes në treg duhet të shqyrtohet nga
këndvështrimi i të qasurit në tregjet e vendeve tjera, duhet të gjenerohet një skemë e
barrierave tarifore dhe jo-tarifore për mallrat dhe shërbimet që do t'i jepnin Kosovës
përfitimet më të mira nga perspektiva e zhvillimit human. Ndikimi i reduktimit të tarifave në
fushat që janë të rëndësishme për diversifikimi industrial dhe bujqësor të Kosovës dhe
realizimi i potencialit të saj konkurrues duhet të shqyrtohet shumë thellësisht. Ndikimi ndërsektorial duhet të jetë gjithashtu pjesë e kësaj. Mundësit për të shfrytëzuar produktet e
Kosovës me përparësitë më të mëdha krahasuese, si mjet negocimi, po ashtu duhet të
analizohet në mënyrë shumë rigoroze.
Korniza rregullative - Kosova ka nevojë që të forcoj më tepër kornizën e saj rregullative,
ligjore dhe institucionale, në mënyrë që të jetë në gjendje të integrohet në ekonomin globale
nëpërmjet tregtisë dhe investimeve (MTI, 2009).
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2.4 Politikat e nxitjes së investimeve të huaja direkte – IHD
Agjencia për promovimin e investimeve në Kosovë APIK - përdorë një numër pikash
marketingu si atraksionet kryesore për investitorët e huaj potencial.
Monedha euro ka kosto të ulëta transaksioni brenda Eurozonës.
Shpenzime punë mesatare mujore të ulëta, rreth 250 euro.
Vendndodhje strategjike me lidhje me qytete kryesore evropianë dhe një rrjet rrugor i
përmirësuar.
Qasje të lirë në një treg prej 520 milionë konsumatorësh nëpërmjet tregtimit preferencave
Tregtare Autonome të BE dhe marrëveshjes me CEFTA-n.
Popullsi më të rënë Evropë - 70 % e popullsisë është nën 35 vjeç dhe 50 % nën 25.
Nivel të lartë të njohjeve të gjuhëve të huaja.
Fuqi punëtore të disponueshme, të motivuar dhe të arsimuar.
Taksa shumë të ulëta – shkalla e tatimit të korporatës është përgjysmuar në vitin 2009 nga 20
në 10 %.
Norma tatimore të ulëta për të ardhurat personale (0 deri në 10 %).
Nuk ka detyrime importi mbi importimin e mallrave kapitale dhe inputeve bujqësore.
Normë TVSH-je prej 18 %.
Kontribute të ulëta shoqërore për pagat.
Qeveri që mbështet IHD-të me nisjet shpejtë operacionesh (E marrë nga Agjencia për
Investime dhe Përkrahjen e NVM).

Përfitimet për investitorët në Kosovë janë: taksa të ulëta, resurse të pasura dhe ambient
përkrahës të biznesit.
1. Taksat në Kosovë janë më të ultë me krahasime me shtete në rajone. Sistemi tatimor
është mbajtur jashtëzakonisht i thjeshtë. Veç kësaj, Qeveria po paraqet stimulim të
taksave që përkrah prodhimin vendor.
2. Resurset e lakmueshme natyrore: linjiti, zinku, plumbi, fero-nikeli dhe toka bujqësore.
3. Një fuqi të re dhe të motivuar punëtore me shpirt dhe aftësi të forta ndërmarrëse dhe
gjithashtu njohuri të përgjithshme të shumicës së gjuhëve Evropiane.
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Ambient stimulues për investime - Ambienti institucional i Kosovës përkrah bizneset:
•

Qasje të lirë në tregun e Bashkimit Evropian dhe tregjet fqinjë,

•

Institucione moderne në përkrahjen e bizneseve,

•

Strukturë moderne ligjore dhe në pajtim me BE-në, dhe

•

Monedha zyrtare në Kosovë është Euro, që eliminon rrezikun e Euro-zonave.

Legjislacion modern për investimet e huaja - Në veçanti, Kosova ka legjislacion modern për
investimet e huaja, e siguruar si për investitorët vendor ashtu edhe për ata të huaj. Këtu
përfshihen masa si trajtimi shtetëror, garanci për përdorimin e të ardhurave pa kufizime,
moslejim të favorizimeve dhe diskriminimeve dhe gjithashtu mbrojtje ndaj shpronësimeve.
Pozita gjeografike e Kosovës - Lokacioni qendror në rajon e bënë Kosovën vend shumë të
favorshëm për të investuar. Kosova është e pozicionuar në mes të tregut potencial në Evropën
Jug-Lindore prej 100 milion banorëve. Kosova është e lidhur mirë me qendrat rajonale me
rrugë, hekurudha, dhe komunikime ajrore ( MPJ, 2013).

Shërbimet për ndërmarrjet e huaja dhe investitorët potencial përfshijnë:

1. Informata mbi mundësit e investimeve,
2. Informata dhe analiza të tregut,
3. Ndihmë me institucionet lokale,
4. Informata mbi ambientin e biznesit,
5. Informata mbi kornizën ligjore,
6. Identifikimi i partnerëve lokal,
7. Hulumtimi i tregjeve të reja,
8. Konsulencën në fushën e biznesit dhe atë ligjore,
9. Shërbime afeter – care.
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2.4.1 Efektet e IHD-së në vendet pritëse
Efektet e IHD-ve në vendin pritës janë të shumta dhe komplekse dhe varen nga vet kushtet e
vendit pritës. Efektet e IHD-ve në vendin pritës mund të jenë pozitive si rritja e menjëhershme
e produktivitetit pas blerjes së një ndërmarrje nga një investues i huaj, efekte përmirësues në
pjesën tjetër të ekonomisë nga transferimi i teknologjisë apo përmirësimi i burimeve
njerëzore. IHD-të mund të kenë edhe efekte negative siç janë: rritja e papunësisë, dallimet
rajon-sektor etj. Sidoqoftë efektet pozitive dhe negative të IHD-ve nuk janë sistematike dhe
kushtet makro dhe mikro ekonomike në vendin pritës kanë një impakt në përhapjen e këtyre
efekteve. Kur analizohen efektet e IHD-së në ekonomit pritëse, ndodh shpesh të bëhet dallimi
mes dy grupeve të gjera efektesh, konkretisht efektet direkte dhe efekte indirekte”
(Blomstrom, 1989). Efektet direkte, sipas Blomstrom mund të ndikojnë: në fuqinë punëtore
vendase, duke shtuar më shumë mundësi punësimi dhe pagesa më të larta; mbi konsumatorët
në formën e çmimeve më të ulëta; dhe mbi qeveritë nëpërmjet të ardhurave më të larta nga
taksat. Brenda një vendi pritës, firmat me pronësi të huaj zakonisht paguajnë rroga më të larta
se ato vendase. Nuk ndodh gjithmonë që ato të shkaktojnë rritjen e rrogave edhe në firmat
vendase, por prania e tyre përgjithësisht e rrit nivelin e pagave në vendin pritës. (Magnus
Blostörm, 1996).
Efektet indirekte janë efektet e jashtme që ndryshe janë quajtur “rrjedhje” (spillovers). Termi
“rrjedhje” përkufizon efektet indirekte, të gjeneruar nga prania e kompanive të huaja, në
strukturën industriale të vendit pritës dhe në ecurinë e firmave vendase. Këto u shtjelluan më
tej e u grupuan në “rrjedhje të produktivitetit” dhe “rrjedhje të hyrjes në treg”, nga Blomstrom
dhe Kokko (1998). Sipas kësaj ndarjeje “rrjedhje të produktivitetit” krijohen kur një firmë
vendase përmirëson produktivitetin e vet duke kopjuar disa teknologji të përdorura nga dega
e ndërmarrjes shumëkombëshe që operon në tregun vendas hyrja e një filiali të ri çon në rritje
të konkurrencës në ekonominë pritëse dhe i detyron firmat vendase të përdorin më me
efikasitet burimet dhe teknologjinë e tyre ekzistuese; vetë firmat vendase, të detyruara nga
rritja e konkurrencës, fillojnë të kërkojnë për teknologji të reja më efikase.
“Rrjedhje
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të hyrjes në treg”, ka në rastet kur firmat vendase bëhen më të afta të administrojnë vetë të
gjitha aspektet komplekse të trupëzimit të kostove (marketingun, shpërndarjen dhe
mirëmbajtjen), të detyruara nga prania e ndërmarrjes shumëkombëshe (Magnus Blostrom &
Ari Kokko, 1998)
Kjo mund të ndodh sepse firmat vendase mund të jenë nënkontraktuar ose furnizuese të
ndërmarrjes shumëkombëshe, dhe mësohen të bëjnë punën e tyre ose thjesht sepse kopjojnë
atë çka bënë kompania e huaj. “IHD është shumë i dëshiruar nga vendet, veçanërisht për
“rrjedhjet” që gjenerojnë, si administrim e teknologji më e mirë. Përfitimet janë të prekshme.
Siç është e vërtetë për firmat që bëjnë tregti dhe firmat e sektorët ku IHD është më i theksuar,
kanë mesatare më të lartë të produktivitetit të fuqisë punëtore dhe paguajnë paga më të larta.
Investimet jashtë stimulojnë eksportet e makinerive e pajisjeve dhe rrisin kërkesën për
produkte ndërmjetëse.” (OECD, 1998.) Hood dhe Young (1979) analizuan dy qëndrime të
ndryshme ndaj efekteve të IHD-së në vendet pritëse. Së pari, teoria Neo-Klasike shpjegon se
përfitimet më të rëndësishme të drejtpërdrejt të vendit pritës nga IHD-të rritëse, vijnë nga të
ardhurat më të larta nga taksat, ekonomit e shkallës dhe ekonomia me jashtë, në përgjithësi.
Efektet në bilancin e pagesave në fakt mund të jenë edhe negative, dhe mungesa e
konkurrencës perfektë mund të jetë arsye që përparësitë e kostos së ndërmarrjes
shumëkombëshe të jenë më të larta në një vend të ndryshëm nga vendi pritës (Hood & Young,
2002).

Duke konsideruar që modeli Neo-Klasik mund të jetë tepër i thjesht e me vlerë të kufizuar,
qëndrimi alternativ që Hood dhe Young (1979) ofrojnë është, të rishikohen katër drejtime
nga të cilat burojnë përfitimet apo humbjet.

Efekti i transferimit të burimeve: firma e huaj mund të kontribuojë pozitivisht nëpërmjet
ofrimit të kapitalit, teknologjisë e administrimit. Sidomos është i rëndësishëm sigurimi i
kapitalit, përveç rasteve kur ky kapital sigurohet në vendin pritës, me disavantazh që kursimet
e brendshme mund të ishin përdorur më me produktivitet, diku tjetër në ekonomi. Edhe
përfitimet nga teknologjia varen shumë nga kushtet nën të cilat është transferuar e nga
përshtatshmëria e saj.
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Efekte në tregti dhe bilancin e pagesave: Bilanci i pagesave përfiton fillimisht nga çdo fluks
hyrës kapitali. Këtij përfitimi i kundërvihet fluksi i vazhdueshëm dalës i dividendëve,
interesave e pagesave administrative bërë kompanisë mëmë. Një tjetër çështje e rëndësishme
është ajo e çmimit të transferimit (çmimi me të cilin bëhet shitja e mallrave brenda firmës,
pavarësisht nëse firma ka shtrirje në disa shtete). Edhe ndikimi që ka investimi i huaj në
nivelet e importeve e eksporteve është i rëndësishëm, si në lidhje me bilancin e pagesave
ashtu edhe me rritjen ekonomike.

Efektet konkurruese e jo konkurruese: Duke iu referuar IHD-së në vendet në zhvillim,
ndërmarrjet shumëkombëshe mund të zotërojnë fuqi më të madhe ekonomike sesa
konkurruesit vendas, por efektet e tyre në ecurinë e ekonomisë do të varen nga forma e
investimit, situata e konkurrencës në vend dhe shkalla e zhvillimit ekonomik të vendit pritës.

Efektet në pavarësi e vetëqeverisje: IHD, në mënyrë të pashmangshme përfshin edhe pak
humbje të pavarësisë për vendet pritëse, duke qenë se vendimmarrja përfundimtare i takon
kompanisë-mëmë jashtë vendit. Si rrjedhim, zvogëlohet disi mundësia e qeveris pritëse
(sidomos në vendet në zhvillim) të ndjek politikat e dëshiruara prej saj në fusha si, taksimi,
tregtia etj. Investimi i huaj direkt mbart me vete perceptime të përziera e shpesh të papeshuara
mirë megjithëse ekonomia vendase mund të përfitojë nga kompanitë e huaja në mënyra të
ndryshme, në mënyrë të pashmangshme ka një farë humbje të pavarësisë, kur një segment i
gjerë i industrisë vendase kontrollohet nga kompani të huaja. (Hood & Young, 2002).

2.4.2 Potencialet e Kosovës për IHD-të
Bujqësia dhe Kopshtaria. Bujqësia njihet si një nga potencialet investuese kryesore në
Kosovë. Ky sektorë është punëdhënësi më i madh në Kosovë, dhe llogaritet për një pjesë të
madhe të BPV-së. Megjithatë ka mjaft vend për investime shtesë. Një pjesë e madhe në
Kosovë është tokë bujqësore, kjo tokë e punueshme është e cilësisë së mirë, dhe aftësi të mira
të prodhimit bujqësor ekzistojnë duke pasur parasysh klimën dhe temperaturat e
përshtatshme. Mundësi investimi në bujqësi ekzistojnë në shumë sektorë si: prodhimi i
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perimeve, frutave, verave, drithëra, mishit, qumështit etj. Bujqësia konsiderohet sektor kyç,
i cili mund të kontribuoj substancialisht në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, duke marrë
për bazë indikatorët makroekonomik:
•

Bruto Prodhimin Vendor - 12%,

•

Numrin e përgjithshëm i të punësuarave 25%-30%,

•

Vlerën e përgjithshëm të eksportit në rreth 16%,

•

Popullsinë në zonat rurale për rrethe 60%.

Sipërfaqja e tokës së Kosovës është rreth 1 milionë hektarë, ku 577,000 hektarë e kësaj
sipërfaqe është tokë bujqësore dhe rreth 467,800 pyje dhe tokë pyjore. Sa i përket pronësisë
së tokës bujqësore mbi 90 % është pronë private. Bujqësia dhe diversifikimi rural janë dy
sektorë që Kosovës i ofrojnë mundësi reale dhe të shpejta për zbutjen e varfërisë, gjenerimin
e vendeve të reja të punës, krijimin e të hyrave për banorët e zonave rurale ( MB, 2012).
Energjia dhe minierat. Kosova është e pajisur mirë me burimet natyrore. Prodhimi i
energjisë bazohet kryesisht në linjit. Rezervat e linjitit janë vlerësuar të jenë rreth 11-14
milion tonë, që siguron një rrjet të prodhimit të energjisë për shumë dekada të ardhshme.
Mundësi investimi në energji: Ndërtimi i centralit elektrik të bazuar në linjit, ndërtimi i disa
bimëve të vogla të energjisë hidrike, investimet në burimet e tjera të energjisë së ripërtrishme
(era, energji diellore, termike etj.) (MD, 2013).
Kosova është gjithashtu e pajisur me minerale të tjera duke e bërë sektorin e minierave të
vendit një potencial atraktive të investimeve. Përveç shpalljes së vendit të pestë në botë të
rezervave të linjit, Kosova është gjithashtu e pasur me nikel, plumb, zink, argjend, krom,
boksit, magnezit dhe një varg të materialeve kryesisht të përdorura në ndërtim, të tilla si
andesite, bazalt, diabas, gabro, granit, gur gëlqeror dhe mermer. Kjo siguron potenciale të
mëdha eksplorimi në të cilat mund të jenë të interesuara kompanitë e huaja.

Turizmi. Pavarësisht të qenit një vend pa dalje në det, Kosova paraqet mundësi të mira
investimi edhe në turizëm, fal pejsazhit të bukur në rajonet malore. Potenciale turizmi në
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Kosovë ekzistojnë në fushën e turizmit dimëror, eko turizëm dhe turizëm me verëra.
Megjithatë që të arrihet përdorimi i plotë i potencialeve të turizmit, Qeveria e Kosovës duhet
të bëjë investime në infrastrukturë, të rritë përpjekjet e marketingut për të promovuar
potencialet e Kosovës, si dhe duhet të inkurajoj pjesëmarrjen e sektorit privat në projektet e
turizmit.

Turizmi dimëror. Sa i përketë turizmit dimëror vlejnë të përmendim dy destinacione:
Brezovica dhe Gryka e Rugovës. Brezovica ka potencial të bëhet destinacionit kryesor i
turizmit dimëror në Evropën Juglindore. Aktualisht ka shumë sfida infrastrukturore për ti
shfrytëzuar të gjitha këto mundësi që ky vend ofron, sidoqoftë me investimet e duhura qendra
e skijimit në Brezovic do të bëhet pa dyshim njëra ndër destinacionet më të mira për skijimit
në Evropë.

Eko turizmi. Lidhur me eko turizmin që i referohet turizmit ku përfshihen vizitat e hapësirave
natyrore delikate dhe të paprekura. Janë disa lokacione në Kosovë të cilat janë shumë
tërheqëse për turistët dhe që kanë nevojë për investime. Vendi më premtues është Gryka e
Rugovës, që i njofton turistët me një pejsazh dhe hapësirës të mahnitshme. (MD, 2013).

Turizmi i verërave. Disa vende në Kosovë janë shumë të përshtatshme për prodhimin e
llojeve të ndryshme të rrushit që ka bërë të mundur krijimin e verërave të vogla dhe
kompanive të mëdha.

2.4.3 Ecuria e investimeve të huaja direkte në Kosovë
Sot Investimet e Huaja Direkte (IHD) po i epet një rëndësi e veçantë gjithë andej nëpër vende
të ndryshme të botës, duke qenë se këto investim po luajnë rolë në zhvillimin ekonomike të
një vendi po ashtu po ndihmojnë edhe në zbutjen e papunësi. Sot edhe qeveritë e Kosovës
po mundohen që të afrojnë politika sa më favorizuese për investitorë të huaj, mund të themi
se një ndër politika favorizues të Kosovës, përmisimin të infrastrukturës, përmisimin në
klimën e biznesit, përmisimin në Kuadrin ligjore etj..
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Investimet e huaja direkt në Kosovë filluan të shfaqeshin kryesisht pas Luftës së fundit të
cilën Kosova përjetoj, fillimisht këto investime nuk ishin një numër i madh por e cila po
vazhdon që të shkon në rritje në vitet në vazhdime.
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Figura 2. Ecuria e investimeve të huaja direkte në Kosovë dhe pranimi i Remitancave 20042016
Burimi: (BQK, 2004-2016).

Investimet e Huaja Direkte në Kosovë përgjatë viteve kanë pasur rënje dhe ngritje të
vazhdueshme. Në vitin 2004 është vlera më e ulet e investimeve të huaja direkte brenda kësaj
periudhe në vlerën 42.9 milion euro. Derisa në vitin 2005-2006 mund të themi se kishte një
rritje të mirë të investimeve të huaja në krahasime me vitet e kaluara. Në vitin 2007 është një
ndër vitet më të mira sa i përketë investimet të huaja në Kosovë në vlerë prej 440.7 milion.
Në këtë shumë kontribut të madh dha licencimi i operatorit telefonike të dytë mobil IPKO.
Në vitet pasues 2008-2009 kemi pasur një rënie të investimeve për të cilën mund të themi se
ka ardhur si pasoj e krizës së Eurozonës e cila historikisht ka qenë burimi kryesor i
investimeve në Kosovë. Viti 2010 dhe 2011 karakterizohen me rritje nga vitet paraprake
ndërsa në vitin 2012 shënohet rënia e investimeve huaja në Kosovë për këtë periudhë 229.1
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milionë euro. Ndërsa në vitin 2013 vlera e investimeve nga viti paraprak është rritur për 51.1
milionë euro, respektivisht në 280.2 milionë euro. Derisa në Vitin 2014 shënohet ajo që njihet
si rënia më drastik e investimeve të huaja në Kosovë për këtë periudhë në vlere prej 152.1
milion, në vitin 2015 ka një rritje të konsiderueshme të investimeve të huaja direkte 157.6
milion më shumë se vitin paraprak respektivisht në vlerë prej 308.8 milionë, në vitin 2016 ka
një rënje të konsiderueshme të investimeve të huaja direkte 92.9 milion më pak se vitin
paraprake respektivisht në vlerë prej 215.9 milionë.
Po ashtu pranimi i remitancave zënë një vende të rëndësishëm, për ekonomit familjare në
Kosovë. Në fund të viti 2004 u regjistruan 357 milionë € remitanca të pranuar nga shtet e
ndrysh me të botës, gjatë viteve të ndryshme , ku në fund të viti 2016 me 691 milionë €.
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Figura 3. Investimet e direkte të personave rezident jashtë vendit.

Burimi: (BQK, 2007-2016)
Sa i përket investimeve të bëra nga personat rezident jashtë vendin vlerat e tyre
karakterizohen me vlera tejet të ultë, ku vlen të përmenden se vlera më e lart e këtyre
investimeve ishte 42.7 milionë € në vitin 2016, ndërsa vlera më e ulët e tyre është regjistruar
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në vitin 2011 në vetëm 5.5 milion €. Është vërejtur se pjesa dërrmuese e këtyre investimeve
janë bërë në Shqipëri për blerjen e patundshmërive.

2.4.4. Format e investimeve të huaja direkte në Kosovë
Stoku i investimeve të huaja në Kosovë është kryesisht në dy forma:
•

Në forme të kapitali dhe fondi i investimeve në aksione, dhe

•

Në formë të instrumentit të borxhit.

Kapitali dhe fondi i investimeve në aksioneve në Kosovë bënë prurjen më të madhe të
investimeve në fund të viti 2007 ishin 74.38% apo 327.8 milionë dhe në vitin 2008 - 2009
vlera tyre bie në krahasime me vitin 2007 respektivisht vlera e tyre ishte 278.5 milionë, apo
75.47% e IHD-ve hyrëse dhe në vitin 2009 vlera e tyre ishte 264.3 milionë, apo 91.9%, derisa
në vitin 2010-2011 kishte rritje e kapitalit i fondeve e investimeve në aksione 331.1 milionë
89.85% e 2010 dhe 2011 ishte 345.2 milionë, ndërsa kishte një rritje shumë të vogël krahasuar
me vitin e kaluar 0.05% ndërsa tre vitet e ardhshme 2012-2014 kishte rënje të investimeve
në formë të aksioneve, në vitin 2015 kishte ngritje të investimeve me vlerë 228 milionë apo
73.83%, ndërsa në vitin 2016 vlera e investime ra në 179 milionë, apo në 82.9%.

Derisa në from të instrumenteve të borxhit vlejnë të përmendet vlera më e ulët në vitin 2009
ishte 23.2 milionë € ndërsa më e larta ishte në vitin 2007 me 113 milionë apo 25.6%. Vlejnë
të ceket se vlera e tyre ishte pozitive si kapitali i fondeve të investimeve në aksione, dhe në
formë të instrumenteve të borxhit.
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Tabela 4. Përbërja e prurjeve së investimeve të huaja direkte -IHD në milionë € dhe në %
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

327.8

278.5

264.3

331.1

345.2

202.7

176

116.6

228

179

113

91.4

23.2

37.4

39.2

26.4

104.2

34.6

80.8

36.9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

74.38

75.47

91.9

89.85

89.8

88.47

62.81

77.11

73.83

82.9

Instrumentet
të borxhit

25.6

24.7

8.1

10.14

10.19

11.52

37.18

22.88

26.16

17.09

IHD Totale

440.7

369.9

287.4

368.5

384.4

229.1

280.2

151.2

308.8

215.9

Komponentët

Kapitali dhe
fondi i
investimeve
në aksione
Instrumentet
të borxhit

IHD Totale
në %
Kapitali dhe
fondi
Investimeve
në aksione

Burimi: (BQK, 2007-2016)

Të dhënat e tabelës së mësipërme paraqiten në formën e grafikut si më poshtë:

Forma e IHD-ve
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Instrumentet e borxhit

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
113 91.4 23.2 37.4 39.2 26.4 104.2 34.6 80.8 36.9

Kapitali i investimeve në aksione 327.8 278.5 264.3 331.1 345.2 202.7 176 116.6 228
IHDTotale

179

440.7 369.9 287.4 368.5 384.4 229.1 280.2 151.2 308.8 215.9

Figura 4. Përbërja e prurjeve së IHD-ve në milionë €
Burimi: (BQK, 2007-2016)
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2.4.5 Investimet e huaja direkte sipas aktiviteteve ekonomike
Investimet e huaja direkte në Kosovë karakterizohen me sektorë të ndryshëm. Nga viti 2007
Investimet e Huaja Direkt vazhduan të kenë një rritje të vazhdueshme. Në Kosovë sektorët
më tërheqës për investuesit ndër vite kanë qenë: sektori i shërbimeve financiare,
patundshmëritë, energjetika, industri, minierat dhe ndërtimtaria. Ndërkaq në vitet e fundit
shihet një tendencë në rritje e investimeve në transport, shërbime tregtare.

Tabela 5. IHD sipas sektorëve ekonomike 2007-2016 në milion €
Përshkrime
Bujqësi
Minierat
Industria
Energjetik
Ndërtimi
Shërbime
tregtare
Hotele dhe
Restorante
Transport dhe
Komunikimi
Shërbime
Financiare
Patundshmëri
Shërbime
tjera
Aktivitet të
paspecifikuar
a
Totali

2007
7.9
41.5
74.8
2.50
5.2

2008
8.5
17.4
53.7
16.7
13.5

2009
13.1
7.0
57.6
8.7
35.5

2010
0.9
17.7
101.1
…
54.2

2011
0.6
-5.2
46.9
0.2
133.1

2012
0.0
-25.2
27.4
2.2
31.1

2013
0.4
-14.1
11.5
48.8
17.3

2014
0.2
4.2
-34.0
13.4
-19.9

2015
1.0
-36.9
20.7
11.9
46.3

2016
1.5
-22.1
5.3
3.4
28.2

12.7
12.7

10.1
2.1

16.2
2.4

6.8
…

11.6
0.2

9.3
0.5

14.6
0.8

8.4
0.4

12
0

12.8
0.7

129.
51
2
102 109.6

21.9

-15.9

29

32.4

51

-9.1

-6.1

-9.4

75.3

39.4

33

22.4

4.4

41.9

64.3

19

30.9
4.5

62.2
2.1

43.9
2.7

75.5
1.3

60.5 115.7 136.1 142.1 189.6 167.6
11.3
1.8
3.3
2.2
4.5
9.4

16.9

23

11.3

87.6

63.2

440.
7

11

6.2

1.4

1.4

-0.6

369.9 295.5 368.5 384.4 229.1 280.2 151.2 308.8 215.9

Burimi: (BQK 2007-2016)

Në tabelën 5 dhe 6 paraqitet ndarja e IHD-ve sipas veprimtarive ekonomike. Siç vihet re,
investimet e huaja direkte janë të përqendruar kryesisht në sektorin e shërbimeve financiare
të cilat kanë përqindjen (%) më të lartë të prurjes së IHD-ve, Sektorin e Patundshmëri, në
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sektorin Industrisë, Shërbimeve Tregtare, ku vlejnë të cekte se vlerat janë pozitive nga viti
2007 – 2016.
Gjithashtu, vihet re se investimet e huaja në sektorin Hoteleve dhe Restorant kanë pësuar një
rënie të lehtë, por të vazhdueshme nga viti në vit. Nëse në vitin 2007 ky sektor përfaqësonte
2.88 % të stokut total në vitin 2016 përfaqësonte 0.32 % të stokut total të IHD-ve që është
një përqindje shumë e ulët. Në vitet e fundit, shumë investitorë të huaj i kanë përqendruar
investimet në sektorin e Industrisë i cili nga viti në vit kishte një rënie të investimeve por që
ende zënë vend të rëndësishëm të IHD-të. Në fund të vitit 2007 ishte 16.90% të stokut total,
në vitin 2009 përfaqësoni 14.51 % të stokut totale, në vitin 2009 përfaqësonte 20.04%, në
viti 2010 ishte viti më i mirë sa i përketë këtë sektorit ku përfaqësonin 27.4% të stokut total
të IHD-ve, në 2011 përfaqësoni 12.20 % të stokut total, në 2012 përfaqësoni 11.95 %, në
vitin 2013 përfaqësoni 4.10 %, ndërsa në vitin 2014 vlera e tyre ishte negative -22.48 % , në
vitin 2015 nuk është përqindja shumë e lartë por që është pozitive në 6.7% të stokut total, në
fund të vitit 2016 përqindja ishte në 2.45 % të stokut total.
Edhe sektori i transporti dhe komunikimi zë një vend të rëndësishëm në stokun totale të IHDve, ku vlen të përmendet se në vitin 2007 përfaqësonin 29.3 % të stokut totale, derisa në vitin
2015 ishte përqindja më e lartë negative -6%.

Tabela 6.IHD sipas aktiviteteve ekonomike në %
Përshkrim
Bujqësi
Minierat
Industri
Energjetika
Ndërtimi
Shërbime
tregtare
Hotele dhe
Restorante
Transporti dhe
Komunikimi
Patundshmëri
Shërbime
Financiare
Shërbime
Tjera

2007
1.79
9.40
16.90
0.56
1.17

2008
2.29
4.70
14.51
4.51
3.64

2009
4.55
2.43
20.04
3.02
12.35

2010
0.24
4.8
27.4
…
14.7

2011
0.6
-1.35
12.20
0.05
34.10

2012
0.15
-10.9
11.95
0.96
13.5

2013
0.14
-5.03
4.10
17.40
6.17

2014
0.13
2.77
-22.48
8.86
-13.16

2015
0.32
-11.90
6.7
3.85
14.90

2016
0.69
-10.2
2.45
1.57
13.06

2.88

2.73

1.95

1.84

3.01

1.44

5.21

5.5

3.8

5.92

2.88

0.56

0.83

…

0.05

0.21

0.28

0.26

0

0.32

29.3
70.01
23.14

13.78
15.30
29.62

7.62
15.27
26.20

-4.31
20.48
10.69

7.54
15.73
8.58

14.14
50.5
9.7

18.2
48.5
1.57

-6
93.9
27.7

-1.97
61.3
20.8

-4.35
77.6
8.8

1.02

0.56

0.93

0.35

2.93

0.78

1.17

1.45

1.4

4.35
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Aktivitete të
paspecifikuara
Totali

3.83
100%

6.21
100%

3.93
100%

23.7
100%

16.44
100%

4.8
100%

2.21
280.2

0.92
100%

0.45
100%

-0.27
100%

Burimi: (BQK, 2007-2016)
Të dhënat në tabelë të shprehura në formë të grafikut.
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Figura 5. Investimet e huaja direket sipas aktiviteteve ekonomike në %

Burimi: (BQK, 2007-2016)
Në Kosovë në sektorin e Bujqësisë për fat të keq, ajo që vihet re është se nuk ka peshë të
rëndësishme në përqindjen e stokut total të IHD-ve. Megjithëse Kosova zotëron mundësin për
investime në këtë sektorë. Mbase tërheqja e investitorëve në sektorin e Bujqësisë mbetet një nga
sfidat për vitet e ardhshme.
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2.4.6 Investimet e Huaj Direkte sipas Vendit të Origjinës
Dhjetë vendet të cilat bënë prurjen e Investimeve të Huaja Direkt në Kosovë nga viti 20072016, janë ato të Evropës përfshirë Gjermaninë, Austria, Zvicrën, Franca, Italia dhe Britaninë
e Madhe, po ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por pa lënë anash edhe disa vende
Ballkanike siç janë Sllovenia, Turqia dhe Shqipëria. Në vazhdim po e paraqesim edhe në
mënyrë tabelore në mënyre më të detajuar vlerat e investimeve që kanë ardhur nga vendet
përkatëse ndër vite.

Tabela 7. Investimeve të huaja direkte në Kosovë sipas vendit të origjinës 2007-2016 në
milionë €
Përshkrim
Zvicra
Gjermania
Turqia
UK
Sllovenia
Austria
Shqipëria
SHBA
Italia
Franca
Shtetet tjera
Totali

2007
9.7
48.1
5.4
116.2
56.2
35.4
3.4
8.8
5.5
8.6
143.4
440.7

2008
32.1
44
23.8
36.6
44.3
51.3
21.9
4.8
0.1
3.5
102
369.9

2009
22.7
75.2
14.5
6.2
50.8
15.5
23.3
11.8
6
6
55.6
287.4

2010
35.1
91.5
4.9
38.9
34
21.1
20.3
12.6
6.6
3.8
99.5
368.5

2011
30.9
66.6
34.7
80.1
16.2
19.6
11.2
14.3
1.7
0.2
109
384.4

2012
39.7
49.2
62.7
14.3
8
0.2
16.8
8,5
3.9
6.9
18.7
229.1

2013
41.7
21.7
88.6
10.7
7
10.7
19.3
12.7
8.7
3.8
55.5
280.2

2014
38.2
29.4
20
-39.5
-9.4
33.3
20.4
14.7
3.3
3.3
40.6
151.2

2015
72.9
45.3
55.4
26.6
5.6
33.5
40.1
25
5.7
3.2
-4.5
308.8

2016
61.8
25.7
44.4
13.6
-4.5
9.9
28.6
22.6
1.9
2.8
8.9
215.9

Burimi: (BQK, 2007-2016)

Kështu, në vitin 2007, investimet e huaja direkte me origjina nga Mbretëria e Bashkuar zinin
vendin e parë me rreth 26.36 %, apo në vlerë 116.2 milionë € të stokut total të IHD-ve, ku
vite pas viti kishte rënje të vazhdueshme të investimeve, ku në vitin 2014 kishte vlerë
negative apo tërheqje të investimeve në vlerë -39.5 milion apo -26.6%, dhe në fund të viti
2016 vlera arrtin në 13.5 milionë, 6.29% të stokut totale, pasuar nga Sllovenia me 12.75%
apo në vlerë 56.2 milion € të stokut total të IHD-ve. E treta sipas IHD-ve me origjinë ishte
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nga Gjermania ku vlera e tyre arrinte 48.1 milionë apo në kaq 10.91 % të stokut total të IHDve. E katërt sipas prurjes së investimeve ishte Austria me 8.03% apo 35.4 milionë të stokut
totale të investimeve. Pas Austrisë ishte Zvicrra e cila bëri prurjen e investimeve me 9.7
milion apo me 2.20 % të stokut total të IHD, pas kësaj ishte SHBA e cila bëri prurje e
investimeve në vlerë të 8.8 milion apo 1.99% të stokut total të IHD-ve me pas ishte Franca
që bëri prurjen e IHD në vlerë të 8.6 milion apo 1.95 % edhe pse nuk kishte donjë diferencë
të madhe me SHBA dhe Franca kishin diferencë vetme 0.04% por kjo diferencë e pozicionoi
Francën në vendin e shtatë për investimet. Derisa në vendin e tetë ishte Italia ajo e cila bëri
pruarjen e investimeve në vlerë 5.5 milionë apo 1.24 %. Në vendin e nëntë ishte Turqia e cila
bëri prurjen e investimeve në vlerë 5.4 milionë apo 1.22%, dhe në fund ishte Shqipëria me
vlerë më të ulet të investimeve me 0.77% apo 3.4 milionë. Derisa Shtet e tjera përbënin vlerën
totale 33 % të stokut total të investimeve.
Investimet e huaja direkt sipas vendi të origjinës shprehur në formë të përqindjes në formë
grafike.
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Figura 6. Investimet e huaja direkt sipas vendit të origjinës 2007 - 2016 në %
Burimi: (BQK, 2007-2016)
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Investimet e huaja direkte me origjinë nga Zvicrra vazhduan që të rriten nga 2.20% - 28.60
%. Nga vendi i gjashtë që mbante në vitin 2007 kalo në vitin e parë për prurjen e investimeve,
Turqia nga vendi tretë kalon në pozitën e dytë me 20.50% të stokut total të IHD-ve. Shqipëria
kishte një rritje të kënaqshme në vitin 2016 ku nga pozita e dhjetë që kishte në vitin 2007
kaloi në pozitën e tretë me 13.24 % të stokut total të IHD-ve. Gjermania kaloi vetëm një
pozite nga e tretë në pozitën e katërta me 11.96% e stokut total të IHD-ve. SHBA bënë prurjen
e IHD-ve me 10.46% të stokut total të investimeve. Investimet me prejardhje nga Mbretëria
e Bashkuare nga pozita e parë që mbani në vitin 2007, kaloi në pozite e gjashte me 6.24%,
pasuar nga Austria me 4.58%. Investimet nga Franca vazhduan të bien nga viti në vit ku në
vitin 2007, 1.95% të stokut total të IHD-ve në 1.29% të stokut total të investimeve. Po ashtu
edhe investimet nga Italia kishin rënje të vazhdueshëm ku nga 1.24% në vitin 2007 në 2016
ishin në 0.88%. Ajo që ishte me keq në vitin 2016 ishte Investimet me origjine nga Sllovenia
ku në vitin 2007 qëndroni në pozitën e dytë, por në vitin 2016 kishin vlerë negative të këtyre
investimeve -2.08% të investimeve .

2.5 Biznesi në Kosovë
Sistemi i regjistrimit të biznesit në Kosovë përbën një faktor tjetër nxitës në rritjen e
investimeve, me proceduara të thjeshtuara dhe me shpejtësi të regjistrimit të bizneseve të reja
për një kohë të shkurtë. Procedurat e Regjistrimi të biznesit në Kosovë janë të thjeshta dhe të
shpejta. Për Investimet e huaj ekziston ligji për investitorë të huaja dhe i trajton të barbarët
me investitorët e brendshëm.
Për të operuar në Kosovë si biznese legjitim me ndërmarrjet e huaja dhe ato vendore duhen
të regjistrohen Agjensioni e Regjistrimit të Bizneseve, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë
si një nga këto kategori biznesesh:

1. Biznes individual,
2. Ortakëri të përgjithshme,
3. Ortakëri e kufizuar,
4. Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,
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5. Shoqëri aksionare,
6. Kompani e huaj,
7. Ndërmarrje shoqërore,
8. Ndërmarrje publike,
9. Kooperativa bujqësore.

Kompanitë e huaja janë të lejuara të angazhohen në çfarëdo aktivitet biznesor, dhe nuk
ekziston ndonjë kufizim sa i përket kapitalit që mund të kenë këto kompani. Investitorët e
jashtëm mund të themelojnë degë të veta në të njëjtën formë si bizneset vendore. (MTI, 2013)

Mesatarja ditore
3
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2.55

2.36

2.18

2

Ditete

2.53

1.95
1.5
1
0.5
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2013

2014

2015
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Figura 7. Mesatarja e ditëve të nevojshme për regjistrimin e një biznesi
Burimin: (MTI, 2016)

Për hapjen e një biznesi të çfarë do forme duhet të përkushtohet kohë mesatarisht brenda dy
ditëve. Siç mund të shihet në grafiku më lart numri mesatar i ditëve që nevojiten për
regjistrimin e një biznesi në Kosovë të merre kohë 2.92 apo tri ditë që ishte në vitin 2010,
kjo arriti të përmirësohet deri në vitin 2016 të merre kohë vetëm 1.95 ditë.

45

Tabela 8. Regjistrimi dhe çregjistrimi sipas formës ligjore të shoqërive tregtare dhe sipas
viteve.

Viti

Biznesi
Individual

Ortakëri e
Përgjithshme

SHPK

SHA

Degët e
kompanive
të huaj

Kooperativë
Bujqësore

Ortakëri e
kufizuare

Totali

2007

4529

244

859

44

57

9

5742

2008

6652

314

952

39

111

8

2009

6313

226

899

18

94

5

2010

6460

209

1014

21

59

6

2011

6550

203

1113

14

2012

7930

181

1477

31

70

8

2013

7373

113

1982

18

42

4

2014

7355

91

2125

29

66

4

2015

7385

78

2527

27

50

8

2016

6435

39

3993

24

53

5

0

10549

Totali

66982

1698

16941

265

602

58

6

86552

2

8078
7555

1

1

7770
7881

2

9699
9532

1

9671
10075

Numri i shoqërive tregtare të çregjistruara sipas formës ligjore dhe sipas vitit të çregjistrimit
2007

1476

23

9

265

5

1778

2008

652

24

15

6

5

702

2009

1051

29

20

11

4

1115

2010

1324

52

78

2

3

2011

861

38

39

3

12

2012

1026

39

54

2013

1426

37

48

2014

1538

45

74

24

2015

2095

43

80

15

1

2234

2016

2184

38

115

29

0

3

2369

Totali

13633

368

532

55

76

6

1

1460
1

5
4

8

954
1124

1

1524
1681

1

14941

Burimi: (MTI, 2016)
Numri i Shoqërisë tregtare të regjistruara më të preferuarat në Kosovë është ajo e formës
Biznesit Individual të cilit nga viti 2007 të cilat në numër u regjistruan vetëm 4,529 biznese
të reja dhe kishte një rritje të dukshëm vit pas viti ku në fund të vitit 2016 ishin të regjistruara
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1,906 biznese më shumë se në vitin 2007 apo 6,435 apo brenda 10 vite u regjistruan 66,982
biznese. Po ashtu dhe u çregjistruan 13,633 ndërsa e dyta sipas regjistrimeve është ajo
Shoqëri me përgjithësi të kufizuare (SHPK) ku në vitin 2007 ishin shumë të pakta në numër
859 ka pasur ngritje të vazhdueshme nga viti në vit ku në vitin 2016 u regjistruan 3,993 apo
në total nga 2007-2016, 16,941 u regjistruan, po ashtu dhe ishin çregjistruar 533. E treta sipas
regjistrimeve është ajo ortakëri e përgjithshme e cila në vitin 2007 u regjistruan 244 biznese,
ndërsa në vitin 2016 është një numër i pakët i regjistrimit vetëm 39 apo një total 1,698, dhe
u çregjistruan 368 brenda një dhjetëvjeçarit, ndërsa e katërta është të regjistruar degët
kompanive të huaja janë të regjistruar vetëm 602 brenda 10 vite, dhe u çregjistruan 76. Si e
pesta janë shoqëritë aksionare të cilat nga viti 2007-2008 ishin regjistruan 265, dhe u
çregjistruan 55, ndërsa e fundit është kooperativa bujqësore të cilat u regjistruan vetëm 58,
dhe u çregjistruan 6 ndërsa si ortakëri e kufizuare si duket nuk janë të preferuarat pasi ato u
regjistruan vetëm 6 të tilla po ashtu dhe u çregjistruan vetëm 1 e tillë brenda një periudhe
dhjetëvjeçare.

2.5.1 Regjistrimi i degëve të kompanive të huaja sipas vendit të origjinës
Në bazë të ligjit për shoqëritë tregtare, kompania e huaj përkufizohet si një shoqëri tregtare
që është themeluar dhe aktualisht ekziston sipas një ligji të një juridiksioni jashtë Kosovës
dhe e cila mund të angazhohet në aktivitete afariste në Kosovë përmes regjistrimit të një dege
në Kosovë në ARBK (MTI, 2016).
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Figura 8. Regjistrimi i degëve të kompanive të huaja sipas vendit të origjinës në numër
2007 - 2016
Burimi: (MTI, 2016)
Degët e kompanive të huaja të regjistruara ku Shqipëria është e para sa i përketë regjistrimit
në 177, më pas është Maqedonia me 59, ku dhe e treta Gjermania me 58 më pas janë Zvicrra
55, Turqia me 54, SHBA me 38, Sllovenia me 35, Kroacia me 34 edhe pse në numër duket
që të jenë shumë por investime e tyre nuk janë të kënaqshme.

2.5.2 Sistemi tatimore në Kosovë
Të gjithë personat të cilat dëshirojnë që të bëjnë biznes në Kosovë, do të përballen edhe me
shkallet tatimore të cilët janë të obliguara që të paguajnë. Të gjitha Bizneset e regjistruara në
Kosovë pavarësisht asaj se ju takon personave rezident apo jo rezidentë do të ballafaqohen
me pagës të tatimeve. Politikat tatimore në Kosovë janë të thjeshta për të kuptuara të cilat
sigurojnë bazë të gjerë tatimore me norma më të ultë tatimore në rajone. Tatime në Kosovë
dallojnë në bazën të formës dhe qarkullimit vjetore.
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Administrata tatimore aplikon tri regjime kryesore të tatimeve:
• Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)
• Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (TAK)
• Tatimi në të Ardhurat Personale (TAP)

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) - Tatimi kryesor në Kosovë është Tatimi mbi vlerën e
shtuar TVSH-ja e cila paguhet për mallra dhe shërbime. Norma e këtij tatimi është fikse prej
18% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre dhe 0% për mallrat të cilat i
dedikohen eksportit. Bizneset që kanë qarkullim vjetor prej 50,000 € duhet të regjistrohen
për

TVSH.

Tatimi në të ardhurat e korporatave - Ky tatim paguhet çdo tre muaj varësisht nga qarkullimi
vjetorë. Norma e tatimit në korporata me qarkullim vjetorë mbi 50,000 € është 10%.
Tatimi mbi të ardhurat personale - Ky lloj tatimi aplikohet në të ardhura nga paga, biznesi,
qiraja, interesi, pasuria e patundshme etj. Normat tatimore të tatimit në të ardhura personale
nga paga janë variabile duke u bazuar në lartësinë e pagës së fituar dhe njëherit norma më të
ulëta në rajon.

Normat tatimore vjetore në pagën primare janë:
•

0% deri në 960 euro

•

4% mbi 960 dhe 3000 euro

•

8% mbi 3000 dhe 5400 euro

•

10% mbi 5400 euro vit.

Derisa nëse personat kanë pagë sekondare atëherë do të tatohen pagat me direket me 10%
pas zbritjes së Kontributeve pensionale

Kontributet pensionale - Përgjegjës për administrimin dhe menaxhimin e llogarive
individuale për kursimin e pensionit është Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës. Ky
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tatim obligon të punësuarin, por edhe punëdhënësin të kontribuojnë në financimin e
pensioneve të punësuarit me normë prej 5% të pagës nga ana e të punësuarin dhe 5% nga ana
e punëdhënësit (ATK, 2016).

Tabela 9. Krahasimi i taksave të vendetë me rajonin
Përshkrim
Kosova
Shqipëria
Maqedonia
Mali Zi
Serbia
Bosnja Hercegovina

Tatimi në fitim

Tatimi në të ardhura
personal

TVSH

10%

4-8=10%

8-18%

15%

0-15-20%

20%

10%
9%
10%

10%
12%
10-20%

18%
19%
18%

10%

10%

17%

Burimi: ATK, dhe agjencitë përkatës të këtyre shteteve

Kosova është e para sa i përketë normave të ultë të tatimit ku tatimi në fitim është vetëm 10%
dhe tatimi me të ardhura personale është 4-8-10% dhe me TVSH me 8-18%.

2.5.3 Rritja Ekonomike
Për ekonomitë e vogla dhe në zhvillim si ajo e Kosovës, IHD-të e drejtpërdrejta kontribuojnë
në rritjen ekonomike si dhe në konkurrencën ekonomike dhe integrimin në ekonomitë
rajonale dhe të BE-së. Si pikë fillestare, klima e favorshme për investime ofron kornizën bazë
për të gjithë investitorët, si ata vendore po ashtu edhe të huaj, për të siguruar se investimet e
tyre mbrohen dhe bëhen në një mjedis të qëndrueshëm dhe të besueshëm. Një klimë e tillë
nënkupton tregje të hapura financiarisht, sundim të ligjit, aftësi në dispozicion,
parashikueshmëri ekonomike, infrastrukturë të nevojshme tregje të brendshme dhe
veçanërisht treg efikas të fuqisë punëtore. (Raporti TRrT, 2013). Gjatë viteve të fundit janë
ndërmarr një numër masash të politikave. Ekziston legjislacion mjaft modern për mbrojtjen
e investitorëve të huaj dhe një numër marrëveshjesh reciproke për mbrojtje të investimeve.
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Liberalizimi i tregut dhe përmirësimi i mjedisit të përgjithshëm biznesor po ashtu ka
kontribuar në përmirësimin e klimës investuese. (Raporti TRrT, 2013). Megjithatë, nevojiten
kushte më të qëndrueshme, transparente dhe të parashikueshme për investitorët. Në këtë
kontekst, ende ka mangësi ligjore sa i përket krijimit të kushteve për investime dhe lehtësimin
e të bërit biznes.
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Figura 9. Rritja ekonomike Kosovë dhe shtetet në rajon në %

Burimi: (Banka Botërore, 2016)
Rritja Ekonomike në Kosovë me vendet e rajonit është më e lart për periudhën dhjetëvjeçare
me një totale nga viti 2007-2016 me 35% të rritje të ekonomisë. E dyta është Shqipëria me
një rritje 29.3 % për periudhën dhjetëvjeçare, e treta saj përket rritjes ekonomik është
Maqedonia e cila ka një rritje me 29.1 % nga 2007-2016. Mali i zi me rritje ekonomike
23.2%, Bosnja Hercegovina me 20.2%, dhe sa i përketë rritjes ekonomike është Serbia me
13.1%. (BB, 2016).
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Mirëpo pavarësisht se Kosova ka një rritje ekonomike më të lart ajo ka po ashtu dhe shkallën
e papunësinë më të lartën në rajon ku në fund të viti 2008 shkalla e papunësisë arrin deri në
47.5 % të popullsisë totale, po ashtu dhe në vitin 2009 nuk kishte ndonjë përmirësim shumë
të mirë të kësaj përqindje ku ishte 45.4%, derisa në vitet e fundit kishte një ulje të shkallës së
papunësisë edhe pse end shumë e lart, ku në fund të vitit 2016 me 27.5%, në fund të viti 2016
Bosnja dhe Hercegovina kishte një normë të lart të papunësisë me 25.1%, Maqedonia me
23.7% të shkallë të papunësisë, Mali i zi 17.7%, Serbia me 15.3%, në fund të 2016 me vetëm
0.1%. Shqipëria qëndronte më mirë se sa Serbia, sa i përketë shkalles së papunësisë me 15.2%
e popullsisë totale.
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Figura 10. Krahasimi i shkallës së papunësisë Kosovës me rajoni në %

Burimi: (ASK dhe BB, 2008-2016)
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Tabela 10.Renditja e vendeve të rajonit sipas Të Bërit Biznes (DB 2007-2016)

Ekonomia

DB
2007

DB
2008

DB
2009

DB
2010

DB
2011

DB
2012

DB
2013

DB
2014

DB
2015

DB
2016

Kosova

…

….

….

66.9

63.2

63.8

72.2

86

75

66

Shqipëria

69.7

69.5

82.8

88.3

88.4

88.6

91.4

90

68

97

Maqedonia

74.2

82

87.1

93.7

95.7

95.7

97.8

25

30

12

Mali I Zi

72.9

73

73.8

79.5

87.2

89

89

44

36

46

Serbia

75.9

76.1

76.3

85.6

85.5

85.6

87.8

93

91

59

Bosnja e
Hercegovina

60.5

61.7

60.6

62.7

63.5

68.7

71.4

131

107

79

Burimi: (BB, 2007-2016)

Siç shihet nga tabela më sipër në renditjen e Të Bërit Biznes, të Bankës Botërore për vitin
2016 ku nga 1-100 është pikëzimi maksimal për lehtësirat në të bërit biznes. Kosova ka
shënuar rritje në lehtësirat e të bërit biznes, nëse krahasojmë vitin 2010 me vitin 2013, kishte
një përmirësim i të bërit biznes mirëpo krahas vendeve të rajonit ende jemi dukshëm më
prapa në lehtësirat e të bërit biznes, megjithatë mbeten ende shumë sfida para nesh për të
arritur të krijojmë një klimë më të favorshme investive.
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Tabela 11.Klasifikimi i Kosovës dhe shteteve të rajonit sipas treguesve kryesorë të bërit
Biznes 2016
Treguesit kryesore

Kosova

Shqipëria

Bosnja

Maqedonia

Mali i
Zi

Serbia

Fillimi i biznesit
Pajisja me lejet
ndërtimore
Lidhja me energjinë
elektrike

47

58

175

2

59

65

136

189

171

10

91

139

124

162

119

45

163

63

Regjistrimi i pronës

32

107

97

50

79

73

Marrja e kredive
Mbrojtja e investitorëve
minoritarë

28

42

42

42

7

59

57

8

66

14

36

81

Të paguarit e taksave

67

142

154

7

64

143

Tregtia përtej kufijve

71
48
163
66

37
28
96
66
42
38
97
79
Burimi: (BB, 2016)

26
26
37
12

42
43
36
46

23
73
50
59

Ekzekutimi i kontratave
Përfundimi një Biznesi
Vlerësimi i përgjithshëm

DB 2016
Fillimi i biznesit 47
200
163 Zgjidhja e falimentimeve
Pajisja me lejet…
136
150
100
48 Ekzekutimi i kontratave
Lidhja me energjinë… 124
50 0
0
71

Tregtia përtej kufijve

Regjistrimi i pronës

Marrja e kredive
67 Të paguarit e taksave
Mbrojtja e investitorëve…
57

32

28

Figura 11. Klasifikimi i Kosovës sipas treguesve kryesorë të berit biznes
Burimi: (Banka Botërore, 2016)
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2.5.4 Analiza SWOT e IHD-ve në Kosovë
PËRPARËSITË
1. Vendi me koston më të ulët në zonën monetare të euros
a. Shkalla e tatimit të korporatës 10 %,
b. Kosto të ulët transaksionesh brenda zonës monetare euro,
c. Taksa të ardhurave personale 4-8-10 %,
d. Kontribute të ulëta sociale mbi pagat dhe mëditjet 5%,
e. Kosto mesatare mujore e punës prej 240/250 euro.

2. Vendndodhja e mirë strategjike
a. Qasja në BE,
b. Lidhje të mira ajrore me qendrat kryesore evropiane,
c. Rrjet kombëtar rrugor shumë më të përmirësuar.

3. Qasje e lirë në tregun e madh konsumator (afërsisht 520 milion njerëz)
a. Regjimi i tregtisë së lirë,
b. Qasje të lirë nga doganat drejt tregut të BE bazuar në masat preferenciale autonome
të tregtisë nga BE,
c. MTL me Vendet e Evropës Qendrore (CEFTA).

4. Fuqia punëtore e re, e motivuar, e mirë-arsimuar.
5. Mjedisi i IHD.
a. Institucione mbështetëse (APIK).
6. Mjedisi ligjor.
a. Kornizë të pajtueshme me BE.
7. Regjim ligjor i krahasueshëm për investime të huaja dhe vendase.
8. Sistemi bankar.
Prani e fuqishme e bankave të huaja kryesore (MTI, 2013).
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DOBËSITË
1. Çështjet e punësimit:
a. Shkalla e papunësisë më e larta në rajone në fund të viti 2016 me 27.5%,
b. Shkalla e papunësisë së 15-24 vjeçar është 55.9 %.
c. Shkalla e papunësisë së femrave 38.8 %,e meshkujve 26.9%,
d. Kushte të dobëta punësimi, (p.sh. mos regjistrim në sistemin e sigurisë sociale,
mospasja e pushimeve të paguara, mospasja e kontratës së punës, mungesa e
punëve cilësore, sigurime të dobëta shëndetësore dhe sigurie, mungesë sigurimesh
vendi pune).
2. Arsimi dhe shëndeti:
a. Qasje, braktisje e shkollës (veçanërisht nga vajzat), burimet, mësuesit, menaxhimi,
cilësia në arsimin fillor dhe të mesëm,
b. Arsimi profesional/teknik – mungesa e aftësie për tregun në evoluim të punës,
c. Cilësi/sigurim/qasje në kujdesin shëndetësor bazë, mungesë ilaçesh.
3. Nivelet e aktivitetit të sektorit joformal.
4. Mbështetje në ndihmën e donatorëve dhe remitancat për financimin e rritjes:
a. Nevojitet klimë mikpritëse dhe mjedis mundësues që investimet në sektorin privat
të jenë motori kryesor i rritjes së përshpejtuar dhe krijimit të vendeve të punës,
b. Mungesë qasjeje ndaj kredive/mikro financave, norma të larta interesi.
5. Infrastruktura të mirë rrugore.
6. Energjia, transporti, sundimi i ligjit dhe qeverisja:
a. Korrupsioni, cilësia e rregullatorëve, përgjegjshmëria, administrimi i dobët,
dobësia në sundimin e ligjit pengon investimet private.
7. Ndikimi/menaxhimi mjedisor :
a. Ndotja e ajrit, disponueshmëria dhe cilësia e ujit, mbetjet industriale/urbane.
8. Qëndrueshmëria:
a) Probleme politike në veri (MTI, 2013).

56

MUNDËSITË
1. Zhvillimi i zëvendësimit të importit dhe mundësitë e investimit:
a. Investim i integruar në gjithë zinxhirin e vlerës,
b. Produkte me vlerë të shtuar më të lartë, që mund të konkurrojë me efikasitet në
tregje të tjerë,
c. Kërkesë e rritur për punë dhe shërbime,
d. Krijimi i qasjeve zhvillimore të bazuara në grumbullime [cluster-based].
2. Investimi në pajisje/teknologji moderne dhe efikase, objekte përpunimi.
3. Ekonomi më të mëdha të shkallës.
4. Rritje eksporti .
5. Të shfrytëzohen dhe maksimizohen mundësitë e qasjes në tregut e BE-së.
6. Mundësit e për prurjen e IHD-ve.
a. Zhvillimi i turizmit (MTI, 2013).

RREZIQET
1. Importe të rritura (inflacion më i lartë, rritje çmimesh).
2. Çmimet rriten ndërkohë që niveli i mbështetjes së brendshme dhe të eksportit ulet.
3. Eksportet bëhen më pak tërheqëse dhe vëllimet bien.
4. Ndikim potencial negativ mbi nxitjen e prodhimit.
5. Humbjet e të ardhurave qeveritare nga taksat mund të kenë ndikime të kundërta sociale
nëpërmjet reduktimit të shpenzimeve qeveritare, nëse të ardhurat nuk sigurohen nga
burime të tjera.
6. Ndikime të rritura mjedisor p.sh. rritje presioni mbi burimet natyrore dhe degradimi
mjedisor, emetimi i ndotësve (MTI, 2013).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Pengesat e investitorëve të huaj për të sjellë investimet e tyre në Kosovë

Tërheqja e investimeve të huaja direkte është një faktorë i rëndësishëm për zhvillimin
ekonomik të çdo vendi, veçmas shteteve të cilat po kalojnë në tranzicionë siç është Kosova.
Kosova ka një popullsi me të re në rajon, dhe shkallen më të lartë në rajon të papunësisë.
Tërheqja e investimeve të huaja direkte në mënyra efektive do të ndihmonte në zbutjen e
papunësisë, kështu duke krijuar vende të reja punës, po ashtu Kosova ka potenciale për tu
bërë një vendi i pëlqyer për investitorët e huaj.
Kosova ka një pozitë të mirë gjeografike, ka qasje në tregun në rritje të Ballkanit dhe Evropës
Qendrore që mbulon 28 milion konsumator potencial. Po ashtu ka një infrastrukturë rrugore
të mirë dhe që po rindërtohet në masë të madhe gjatë këtyre viteve të fundit, duke i shtruar
edhe disa rrugë tërësisht të reja. Me ndërtimin e një auto-udhe që lidh Shqipërinë dhe Serbin
drejtpërdrejt përmes Kosovës, po bëhet një port i rëndësishëm në korridorin që lidh Detin
Adriatik me Evropën Perëndimore.
Mirëpo pavarësisht kësaj ende ka problem të cilat po pengojnë në tërheqjen e investitorëve
të huaj. Investitorët e huaj ende nuk kanë fituar besim për të investuar në Kosovë. Një ndër
problemet kryesore që investitorët e huaj hezitojnë për të investuare në Kosovë janë mos
sundim i mirë i Ligjit, korrupsioni i lartë nëpër institucionet publike, krimi i organizuar.

Indikatorët e qeverisjes jo të mirë ndikojnë negativisht në tërheqjen të IHD-ve, prandaj
Kosova duhet të krijoj një imazh të një vendi si një destinacion tërheqës për IHD-të, kështu
duke fokusuar në interpretimin e informacioneve përparësitë dhe lehtësirat që kanë
investitorët e huaj e të bërit biznes në Kosovë. Interpretimi i qartë i këtyre informacioneve
për investitorët e huaj ka shumë rëndësi për investitorët e huaj dhe do të ndikonte në mënyrë
pozitive.

Një problem tjetër është shkalla e varfërisë së lart në Kosovë, kjo tregon që është një fuqi e
vogël blerëse. Shkalla të lartë e tatimit në fitim e cila po për afrohet me shtetet e tjera në
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rajon, ndikon negativisht për investitorët e huaj, po ashtu rritja e takimit mbi vlerën e shtuar
nga 16% në 18% e cila po për afrohet me shteteve të Evropës të cilat kanë një ekonomi të
zhvilluar, ndikon negativisht, po ashtu edhe taksa e larta doganore.
Investimet e huaja direkte në Kosovë kryesisht janë të orientuara, në patundshmëri dhe
shërbime financiare gjë që kjo nuk tregon signifikancë në uljen e papunësisë. Andaj shteti
duhet të orientohet në rritjen e IHD-ve që ndikojnë rritjen e bruto produktit vendore duke
promovuar sektorët ekonomik që kanë përparësi ekonomike konkurrues me vendete e rajonit,
po ashtu promovimin e fuqisë punëtore të re me një arsim universitare dhe të mesëm.
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4. METODOLOGJIA
Metodat e Hulumtimit është shumë e rëndësishme për një shkrime akademike. Gjatë
hulumtimit duhet të respektojmë çështjet etike dhe të bëjmë kërkim të dhënave cilësore, duke
marrë statistika vetëm nga institucionet kompetente. Metodat shkencore, që janë aplikuar
gjatë hartimit të këtij punimi janë të përcaktuara nga vetë qëllimi i hulumtimit.

Metoda të cilat janë përdorur gjatë kërkimit dhe hulumtimit shkencor në këtë punim janë:
Metoda e analizës kuantitative kjo metod është përdorur për të mbledhur të dhënat dhe
informacionet të cilat janë të shprehura numerikishte. Ky lloj i të dhënave është mbledhur
gjat eksperimenteve të analizuara statistikisht dhe janë të paraqitura në form të tabelare dhe
grafikeve.
Metodat analizës kualitative (cilësore) kjo metod është kur të dhënat e përdorura në
punim nuk janë të dhëna jo numerike apo të cilat nuk mund të maten me terma sasior. Kjo
metode ka qasjen deduktive dhe induktive që nënkupton se hulumtuesi mund të konstruktoj
teori apo hipoteza, shpjegime të ndryshme dhe koncepte duke shfrytëzuar burimet nga
hulumtimi i literaturës.
Metoda e analizës makroekonomike është qasje e kërkimit shkencor nëpër mjet kërkimit
operacionalizimit, të madhësisë globale ekonomike të orientuara në studimin e këtyre
madhësive ekonomike kombëtare. Kjo metode është përdorur tek strukturimi i IHD-ve .
Metoda e analizës mikroekonomike kjo metodë është qasja analitike në kërkime
ekonomike në orientimin e vërtetësive kuantitative të studimit dhe shpjegimit të formave të
ndryshme të subjekteve ekonomike. Kjo metodë është përdorur tek analizimi i IHD-ve,
shpërndarja e IHD-ve në sektorët të ndryshëm. Është e nevojshme në një punim akademike
të kombinohen metodat makroekonomike dhe mikroekonomike sepse janë të lidhura
ndërvete pasi që njëra plotëson tjetrën.
Metoda e klasifikimit është ndarja e sendeve apo kuptimeve. Kjo metode është përdorur
me qëllim të trajtimit akumulimit të analizës së të dhënave. Kjo metodë në këtë punim është
përdorur për klasifikimin e IHD-ve dhe NVM-ve etj.
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Metoda Komparative (e Krahasimit). Metoda Komparative ka të bëjë me peshimin e
elementeve krahasuese. Kjo metodë është përdorur tek krahasimi i IHD-ve në Kosovë me
disa shtete që ndodhen në rajoni e Evropës Juglindore, të rritja ekonomike e Kosovës me
shtet në rajone dhe të krahasimi i shkallës së papunësisë etj.

Po ashtu në këtë studime kanë rëndësi dhe pyetjet e bëra gjatë studimit të kësaj teme:

Pyetjet Hulumtuese të bëra gjatë punimit të diplomës janë:

1. Cilat janë faktorët të cilët ndikojnë në tërheqjen e IHD-ve?
2. Cili është efekti i IHD-ve në rritjen ekonomike në Kosovë?
3. Cilat janë arsyet e investitorëve të huaj të cilat po hezitojnë që të sjellin investimet e
tyre në Kosovë?
4. Cilat janë potencialet të cilat Kosova zotëron mundësit për IHD-të?
5. Cilat janë përparësitë e Tërheqjes së IHD-ve në një nivel të lartë?
6. Çka duhet të bëj Kosova që të përmirësojë IHD?

Gjatë hartimit të këtij punimi është shfrytëzuar literature shkencore, po ashtu janë
shfrytëzuar edhe studimet e instituteve kërkimore-shkencore, raporte të ndryshme të
institucioneve vendore, si dhe të dhëna të publikuara në internet. Kështu të dhënat për ecurinë
e Investimeve të Huaja në Kosovë, IHD sipas aktiviteti ekonomike, IHD sipas vendit të
origjinës janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës, i IHD-ve, Raportet të bërit biznes,
shkalla e papunësi, rritja ekonomike me vendet e rajonit është marrë nga baza e të dhënave
të Bankës Botërore. Numri i NVM-ve është marrë nga Agjencia e Statistikave të dhënat
lidhur me regjistrimin e bizneseve, regjistrimi i degëve të kompanive të huaja në Kosovë janë
marrë nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë. Të dhënat për TVSH, Tatimin në Fitim dhe
Tatimin në të Ardhura janë marrë nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK).
Përgjithësisht është punuar për të gjetur të dhënat më të përditësuara të mundshme.
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5. ANALIZA E REZULTATEVE
Në këtë kapitull do të diskutohen rezultatet e fituara nga Analiza e Investimeve të Huaja
Direkte në Kosovë:
•

Niveli i Investimeve të Huaja Direkte dhe Pranimi i Remitancave në Kosovë 20042016.

•

Niveli i Investimeve të Huaja direkte të personave rezidentë të bërë jashtë vendit
2007-2016.

•

Format kryesore e IHD-ve në Kosovë dhe niveli i arritur i tyre 2007-2016.

•

Sektorët me tërheqës për investitorët e huaj në Kosovë 2007-2016.

•

Niveli i IHD-ve sipas vendit të origjinës në total 2007-2016.

•

Analiza Krahasuese e IHD-ve në Kosovë me disa vende të Evropës Juglindore.

•

Regjistrimi dhe çregjistrimi i aktiviteteve ekonomike sipas formës.

5.1 Rezultate e gjetura nga analiza e IHD-ve në Kosovë
1) Niveli i Investimeve të huaj direkte IHD-ve në Kosovë kishin luhatje të ndryshme vite
pas viti, viti me i mirë i prurjes së IHD-ve padyshim ishte viti 2007 ku vlera e IHD-ve arriti
në 440.7 milionë €, ku po ashtu mund të themi se kjo ishte mërit e procesit finalizimit të
shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe operatorit të dytë mobil IPKO .
Kosova arrit të përfitoj investime të huaja direkte nga viti 2004-2016 në vlerë 3481.4 milionë
€ por që padyshim nuk mund të themi se kjo është një vlerë e kënaqeshe në krahasime me
vendet e rejonit.

Remitancat po ashtu zënë një vend shumë të rëndësishme për familjet Kosovare të cilat për
një periudhë 12 vjeçare arritën një vlerë 7097.5 milionë €. Këto Remitancat ishin të pranuara
nga shtete e ndryshme të botës. Vlen të cekëte se Remitancat kapin vlerën më të larta se IHD
për 3616.1 milion € më shumë se IHD.
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2) Investimet e huaj direkte nga personat rezidentë të bërë jashtë vendit nuk ishin në do një
vlerë të madhe ku nga viti 2007 -2016 vlera e tyre arrinte 244.4 milionë €. Këto Investime
nga personat rezident të Kosovës të bërë jashtë vendit kryesisht ishin të orientuare për blerjen
e patundshmërive në Shqipëri.

3) Në Kosovë investimet e huaj direkte (IHD) kryesisht janë të orientuara në dy forma të
investimeve:
1. Në forme të Kapitalit dhe fondi për investime në aksione dhe
2. Instrumente e borxhit.
Kapitali dhe fondi i investime përbëjnë pjesën më të madhe të investimeve me një total nga
periudha 2007-2016 në vlerë prej 2449.2 milionë € apo 78.75 % e stokut total të IHD-ve.
Ndërsa në forme të instrumentit të borxhit vlera e këtyre IHD arrijnë 587.1 milionë € apo
21.24% të stokut totale të IHD-ve. Në vijimi do të paraqesim të dhënat në forme të grafikut.

Forma e IHD-ve
2. Instrumente e
borxhitë , 21.24%

1. Në forme të
Kapitalit dhe fondi
për investime në
aksione , 78.75%

Figura 12 .Stoku total i investimeve të Huaja direkte në Kosovë sipas formës së
investimeve 2007-2016 në %
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4) Investimet e huaja direkte sipas aktivitet të ekonomike kryesisht janë të orientuara më
shumë në investime të patundshmëri e cila nga viti 2007-2016 u investuan në vlerë 1024.1
milionë € apo 34% e stokut total të IHD-ve, pas patundshmërive e pasuare nga shërbimet
financiare me 17 % e stokut totale të IHD-ve apo në vlerë 511.3 milionë euro.
Industria renditet e treta me radhë me vlerë prej 365 milion € apo 12% e stokut total të IHD.
E katërta sipas IHD për periudhën dhjetë vjeçar janë të orientuara në sektorin e ndërtimit me
11% e stokut totale të IHD apo në vlerë 344.5 milion €. Transporti dhe komunikimi për
periudhë dhjetë e vjeçare janë investuare në vlerë 274 milion € apo 9% e stokut total të IHD.
Aktivitet e paspecifikuar ndokund janë 7% apo në vlerë 221.4 milion euro stokut totale, derisa
shërbimet tregtare dhe energjetika janë vetëm 4% e stokut total të IHD–ve, energjetika 107.8
milionë dhe shërbimet tregtare me 114.5 milion euro. Hotele dhe shërbimet tjera ishin
investuar vetme 1% e stokut totale të IHD 19.8 milionë dhe 43.1 milionë në shërbime tjera.
Bujqësisë i takonte vetëm me 1% e stokut totale të IHD-ve apo në vlerën 33.7 milion € ndërsa
minierat kishte luhatje të ndryshëm por në totalin e periudhës dhjetëvjeçare kapin vlerën
negative me -1% apo me tërheqje e investimeve në vlerë -15.5 milion €.

Aktivitetet tjera të
pa specifikuara, 7%

Bujqësia, 1%

Minerat, -1% Industria, 12%
Energjetik, 4%
Ndërtimi, 11%

Shërbimet tjera, 1%

Shërbime tregtare,
4%

Hotele dhe
Restorante, 1%
Patundeshmeri,
34%
Transport dhe
Komunim, 9%

Shërbime
financiare, 17%

Figura 13. Investimet e huaja direkte sipas aktiviteteve ekonomike në % në totalin nga viti
2007-2016

64

5) Investime e huaja direkt sipas vendit të origjinës për periudhën dhjetëvjeçare në Kosovë
shtete të cilat ishin me nivelin më të lart të IHD-ve në Kosovë është Gjermani zë vendin e
parë sa i përketë prurjes së investimeve 16.6% të stokut total të IHD-ve apo në vlerë 496.7
milionë € ndërsa vendin e dytë është Zvicra me 14.6 % e stokut total të IHD-ve, Turqia me
13.4 % të stokut totale për periudhën dhjetëvjeçare, Austria me 7.9 % Shqipëria me 7% dhe
Mbretëria e Bashkuare me një diferenca shumë të vogël me Shqipërinë me 0.1% diferenca
përkatësisht me 6.9% të stokut total të IHD-ve, Sllovenia me 5.8 % të prurjes së IHD apo
SHBA me 5.4% të prurjes së IHD-ve të stokut totale për periudhën 2007-2016, Franca dhe
Itali me 1.7% e stokut total të IHD-ve. Ndërsa shtet tjera të gjitha që bëjnë prurjen e IHD-ve
më pak se Italia dhe Franca, të gjitha shtet tjera së bashku i takon 20.4% të stokut totale të
investime.

Zvicra
13%

Shtetet tjera
Franca
21%
1%

Gjermania
16%

Italia
1%
SHBA
4%

Turqia
12%

Shqipëria
7%
Austria
8%

Mbretëria e
Bashkuarë
10%

Sllovenia
7%

Figura 14. Investimeve të huaja direkte sipas vendit të origjinës në % total nga viti 20072016
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6. Analiza krahasuese e IHD-ve në Kosovë në raport me disa vende të Evropës Juglindore
për periudhën kohore 20012-2016

Krahasimi i IHD-ve
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Figura 15. Krahasimi i IHD-ve me vendet e rajonit (milion, bilione $)

Nga grafiku i vendosur më lart vërejmë se mes vendeve që ndodhen në rajonin e Evropës
Juglindore, për pesë vitet e fundit më së miri është vendosur:
Serbia ku në vitin 2012 qëndronte 1.276 bilion $ ku në vitin 2013 kishte rritje të investimeve
2.059 bilion $ apo 783 milionë $ më shumë se vitin e kaluare, ndërsa në vitin 2014 kishte
rënje të investimeve apo 60 milion $ më pak se vitin e kaluara apo respektivisht në vlerë
1,999 $, në vitin 2015 ishte viti më i mirë i Serbia sa i përket investimeve të huaja direkte,
346 milion $ më shumë se vitin e kaluar apo respektivisht në vlerën 2,345 bilion dollar,
ndërsa në vitin 2015 kishte 45 milionë më $ pak se vitin e kaluar apo në vlerë 2,300 bilion $.
Serbia për pesë vitet e fundit ka arritur që të fitoj investor të cilit investuan 9,979 bilion $ të
stokut total të IHD-ve.

66

Shqipëria rendit në pozicioni e dytë në tërheqjen e investimeve të huaja, e cila në vitin 2012
qëndronte me 920 milion $, derisa në vitin 2013 kishte rritje të investimeve me 333 milionë
më shumë se vitet e kaluar apo respektivisht në vlerë 1, 253 bilion $, në vitin 2013 kishte një
rënje të investimeve në 1,149 bilion $, apo 104 milion $, në vitin 2015 kishte prapë rënje të
investimeve vlera e cila ishte 991 apo 158 milionë më pak se vitin e kaluare, pas dy viteve të
vazhdueshme të rrënjës të investimeve në vitin 2016 kishte rritje të investimeve të huaja në
vlerë 1,088 bilion $, për pesë vitet e fundit Shqipëria arriti të tërheq investimet e huaja direkte
në vlerë 5,401 bilion$.

Mal i Zi ishte renditur në pozitën e tretë sa i përketë IHD-ve ku në vitin 2012 kishte rreth
618 milionë $, në vitit 2012 kishe 172 milionë $ më pak se vitin e kaluar apo në vlerë 446
milionë $, derisa në vitet 2014-2015 kishte një ngritje të investimeve përkatësisht 50 milionë
më shumë në fund të vitit 2014 apo në vlerë 496 milionë $ , në fund të 2015 kishte 203
milionë $ më shumë apo 699 milionë dollar, derisa në fund të 2016 ishte viti më i dobët sa i
përketë IHD-ve 473 milionë $ më pak se 2015 apo në vlerë 226 milionë $. Mali i Zi për pesë
vitet e fundit regjistroi 2,485 bilion $.

Maqedonia qëndron në pozitën e katërt ku në vitin 2012 regjistroi 337 milionë $, derisa dy
vitet e ardhshme kishte rritje të investimeve në fund të 2013 kishte 65 milionë $ më shumë
apo 402 milionë $, në fund të 2014 regjistroi 608 milionë $, apo 206 milionë më shumë se
vitin e kaluar, derisa në fund të 2015 regjistroi 312 milionë $ më pak se vitin e kaluar apo në
vlerë 296 milionë $, derisa vitin 2016 kishte rritje të investimeve nga 296 që ishin në vitin e
kaluar në 549 milionë $ apo 253 milionë $ më shumë se vitin e kaluare. Maqedonia për pesë
vite e fundit arriti të regjistron 2,192 bilion $.

Bosnja Hercegovina rendit e parafundit në tërheqjen e IHD-ve, 392 milion $ të regjistruar
në fund të viti 2012, Bosnja pasoi një rënje të investimeve në fund të 2013 kishte 79 milionë
$ më pak se vitin e kaluar apo në vlerë 313 milionë $, derisa viti 2014 ishte viti me i mirë, ku
regjistroi 232 milionë $ më shumë apo në vlerë 545 milionë $, 2015-2016 kishte rënje të
vazhdueshëm të investimeve në fund të 2015 regjistroi me 371 $ milionë apo 174 milionë $
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më pak se vitin e kaluar. Në fund të 2016 Bosnja regjistroi 272 $ milionë apo 99 milionë $
më pak se vitin e kaluare. Bosnja për pesë vitet e fundit regjistroi 1, 893 bilion $ të IHD-ve.

Kosova për fat të keq rendit pozicioni i fundit sa i përket investimeve të huaja direkte ku në
vitin 2012 kishte 293 milionë $, derisa në vite 2013 kishte rritje të investimeve 371 milionë
$ apo 28 milionë më shumë se vitin e kaluar, derisa në vitin 2014 kishte rënje të investimeve,
172 milionë dollar më pak se vitin e kaluar apo respektivisht në vlerë 199 $ milionë, derisa
në vitin 2015 kishte rritje të investimeve në vlerë 343 milionë $ apo 144 milionë $ më shumë
se vitin e kaluar, derisa 2016 Kosova regjistroi IHD në vlerë 239 milionë $ apo 104 $ milionë
më pak se vitin e kaluar. Kosova arrit të regjistroje për pesë vite e fundi në vlerë 1, 445 bilion
$.

Të gjitha shtete e cekura me larët arrijnë që për një periudhë 2012-2016 të tërheqin 23,395
bilion $ e cila Serbia me 43%, pasuare nga Shqipëria me 23%, Mali Zi me 11 %, Maqedonia
me 9%, Bosnja Hercegovina me 8%, Kosova me 6 % të stokut totale të IHD-ve .
Shqipëria, 23 %

Kosova, 6%

Bosnja Hercegovina,
8%

Maqedonia, 9%
Serbia, 43%

Mali Zi, 11%
Albania
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Mali Zi
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Figura 16. Investimet e huaj direkte në totalin e tërhequra në raport me disa vende të
Evropës Juglindore për periudhën në 2012-2016 në %.
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6). Në Kosovë u regjistruan në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve pran Ministrisë Tregtisë
dhe Industrisë 86,552 aktivitet ekonomike sipas 9 kategorive kryesore, të cilat 77% ishin
Biznese Individuale, 20% ishin Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, me 2% Ortakëri e
Përgjithshme, ME 1% me Dege të kompanive të huaj, 0.3% si Shoqëri Aksionare , 0.1 % si
Ortakëri e Kufizuare dhe 0.01 ortakëri e kufizuare .
Derisa për të njëjtën periudhe kohor 2007-2016 janë çregjistruare 14,671 aktivitet ekonomike
të cilat 93% ishin Biznese Individuale, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuare 4%, me 3%
Ortakëri të Përgjithshme, Degët e kompanive të huaj me 1%, Shoqëritë Aksionare me 0.4%,
Kooperativat Bujqësore me 0.04%, Ortakëritë e Kufizuare me 0.01%. Në vijim të dhënat do
ti paraqesim në formë grafikore në mënyrë që të kemi më të qartë.

Degete e kopanive
të huja , 1% SHA, 0.3%
SHPK, 20%
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Përgjithshme , 2%

Koperative
Bujqesore, 0.1%

Ortakeri e
kufizuare,
0.01%

Biznesi Individual,
77%

Figura 17. Numri i shoqërive tregtare të regjistruar sipas formës ligjore 2007-2016 në
%.
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Figura 18. Numri i shoqërive tregtare të çregjistruara sipas formës ligjore 2007-2016
në %.

7) Sipas bankë botërore raporteve të bërit biznes në krahasim me vendet e rejonit Kosova
del se ende qëndrojmë në pozicione të ulëta. Pavarësisht asaj që Kosova po mundohet të ofroj
një treg të mirë e të bërit biznes, kështu duke lehtësuar procedurat për hapjen e një biznesi.

8) Rritja ekonomike në Kosovë është më e larta në rajone për periudhën 2007-2016 me 35%,
por papunësia ende është në përqindje më të larte në rajone ne vitin 2016 është regjistruare
27.5 % e popullsisë në totale.

9) Shkalla të lartë të tatimit kjo ndikon negativisht për fazat fillestar të tërheqjes së
investimeve të huaja direket, Kosova duhet të ulë normat tatimore në raport me shtet e rajonit.

10) Indikatorët e një qeverisje të mirë në Kosovë janë relativisht të ulet, kjo ndikon
negativisht në tërheqjen e IHD-ve.
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5.2 Prezantimi i rezultateve bazuar në pyetjet hulumtuese

Rezultate e gjetura tek pyetjet hulumtuese të bëra gjatë punimit.

1. Cilat janë faktorët të cilët ndikojë në tërheqjen e IHD-ve?

Në tërheqjen e investimeve të huaja direkte ndikojnë një sërë faktor mirëpo faktorët më të
rëndësishëm të cilët ndikojnë janë:
•

Faktori i Tregut

•

Faktori i Kostos

•

Faktori i Riskut dhe

•

Faktor të tjerë specifik.

Për të parë se si ndikojnë këta faktor shiko në faqen 6 në piken 2.1.4 Përcaktuesit kryesore
të investimeve të huaja direkte ( IHD-ve).

2. Cili është efekti i IHD-ve në rritjen Ekonomike?

Tërheqja e investimeve të huaja direkte në një nivel të lart ka efekt pozitive në rritjen
ekonomike. Nga analiza e totalit të IHD-ve shikojmë se në vitin 2007 ishte viti i cili Kosova
ka regjistruare nivel më të lart ndër vite të tërheqjes së IHD-ve me 440.7 milionë €, të cilën
po ashtu në të njëjtin vite ka shënuar dhe rritjen ekonomik më të mirë me 6.% për të parë të
dhënat më gjerësisht shiko në faqen 32, pikën 2.4.3 Ecuria e Investimeve të huaja direkte në
Kosovë, dhe në pikën 2.5.3 Rritja ekonomike në faqen 51.
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3. Cilat janë arsyet e investitorëve të huaj të cilët po hezitojnë që të sjellin investimet
e tyre në Kosovë?
Investimet e huaj direkte janë një mënyrë e shëndetshme për zhvillimin ekonomike, sidomos
për vendet në të cilat po kalojnë në tranzicionë siç është Kosova.
Arsyet kryesore të cilat investitorët e huaj po hezitojnë në sjelljen e investimeve e tyre në
Kosovë janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mos Sundimi i mirë i Ligjit,
Korrupsioni i lart në institucionet publike,
Krimi i organizuar,
Jo stabilitet politik,
Problemet lidhur me Energjinë Elektrike,
Fuqia e vogël blerëse,
Shkalla e lart varfërisë,
Tatimi mbi vlerën e shtuar për afruare me shtet e Evropës,
Taksa të larta Doganore, ( Baza Doganore, Akciza, TVSH).
Procedurat e zhdoganimit të komplikuara.

4. Cilat janë Potencialet në të cilat Kosova zotëron mundësi për IHD?
Kosova zotëron mundësit të shumta për investime të huaj direkte. Qeveritaret e Kosovës
duhet të kenë një qasje strategjik të mirë ndaje investitorëve të huaj, duke promovuar
potencialet me të cilën Kosova zotërona. Tërheqja e investimeve në nivel sa më të lart në
këto mundësi do ti ndihmonte Kosovës në rritjen e GDP-së së vendit, dhe në uljen e
papunësisë për një periudha të gjatë kohore.
Potencialet kryesore në të cilën Kosova zotëron mundësit janë:
•

Bujqësi dhe Kopshtari,

•

Energji dhe Minierat,

•

Turizmi,

•

Turizmi dimëror,

•

Eko turizmi,
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•

Turizmi i verëverave.

Për sqarim më të detajuar për këto mundësi mund ti gjeni në faqen 30 në pikën 2.4.2
Potencialet për Investimet e huaja direkte në Kosovë.

5. Cilat janë përparësitë e tërheqjes së IHD-ve në nivel të lart ?
Investimet e huaj direkte ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomike, sidomos për vendet
në të cilat po kalojnë në tranzicionë siç është Kosova. Përparëset e tërheqjes në një nivel të
pranueshëm të IHD-ve , Kosova do të përfitonte në rast se do të tërhiqte një nivel të lart të
IHD-ve për një periudhë të gjatë kohore do të ishte:
•

Zhvillimi Ekonomik më të mirë,

•

Rritje ekonomike,

•

Hapja e vendeve të reja pune,

•

Ulja e shkallës së varfërisë në vend,

•

Mundësi e rritjes së eksportit,

•

Mundësi zëvendësimi të produkteve të importuara me produktet të prodhuara në
vend,

•

Mbledhje e të ardhurave nga pagesa e tatimeve (TVSH, Tatimi në fitim, Kontributet
Pensionale)

•

IHD-të mund të jenë mbulese deficiti buxhetore.
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6. REKOMANDIME DHE PËRFUNDIME
IHD është burimi kryesor i financimeve të jashtme në vendet në zhvillim dhe në këtë kuadër
edhe i Kosovës. Investimet e huaja mund të rrisin kapitalin dhe ndihmojnë në bilancin e
pagesave. IHD kanë potencialin për të gjeneruar punësim, rritje të prodhueshmërisë, aftësi
transferuese dhe teknologji të re, rritjen e eksporteve, si dhe kontribuon në zhvillimin
afatgjatë ekonomik të vendeve në zhvillim.
Përmes politikave të brendshme ekonomike ti ndihmohet komunitetit të biznesit për ngritjen
e kapaciteteve prodhuese, ngritjen e cilësisë së prodhimit, dhe të ndikohet në nxitjen e
eksportit, në këtë mënyrë ulet edhe deficiti i madh në bilancin tregtar.
Investimet e Huaja duke pasur efekt të drejtpërdrejtë në fuqinë punëtore vendase (duke shtuar
më shumë mundësi punësimi dhe pagesa më të larta) mbi konsumatorët në formën e çmimeve
më të ulëta dhe mbi qeverinë nëpërmjet të ardhurave më të larta nga taksat, duhet të jenë në
qendër të vëmendjes nga kjo e fundit për hartimin dhe zbatimin e politikave që stimulojnë
tërheqjen e investitorëve.
Për të rritur stokun e IHD, Kosova ka nevojë për përmirësime në kuadrin ligjor dhe
institucional. Aktualisht baza ligjore dhe sistemi i taksave është përafruar shumë me atë të
BE. Problematika qëndron në implementimin dhe funksionimin e tij, me qëllim përmirësimi
në klimën për mjedisin e biznesit dhe investimeve si dhe rritjen e besimit të investitorëve.

Rekomandime
Duke marrë parasysh se investimet e huaja direkte luajnë një role të rëndësishme për
zhvillimin ekonomike, dhe ndihmojnë në zbutjen e papunësie propozojmë Akterët e
politikave duhet të luajnë rol më aktiv në krijimin e një ambienti miqësor për investime në
Kosovë duke krijuar praktika të mira dhe koordinuar përpjekjet për adresimin e këtyre
çështjeve: Praktikat dhe përvojat ndërkombëtare duhet të shërbejnë si bazë për krijimin e një
rrethine investive dhe më miqësore. Për ta bërë këtë me sukses, Qeveria duhet të përqendrohet
në aktivitetet si vijojnë.
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Kosova ka ndërmarrë një program të gjerë reformash rregullatorë, por implementimi i tyre
duhet të jetë prioritet kryesor. Mos implementimi gjenerojnë një nivel të lartë pasigurie në
mjedisin e biznesit, gjë e cila në mënyrë domethënëse ulë të ardhurat e investimeve private
në Kosovë.
Qka do të duhet të bënte Kosova në mënyrë që të kishte sukses në tërheqjen e IHD-ve.
Kosova në mënyrë që të ketë suksese në tërheqjen e IHD-ve do të duhet që të mundohet të
përmirësoje këto pika:
•

Të bëhet forcimi i sundimit të ligjit në mënyrë që investitorët të fitojnë besime se
ligjet në Kosovë janë ato të cilat sundojnë shtetin.

•

Kosova do të duhet të mundohet të eliminoj ekonomin joreale.

•

Kosova do të duhet të mundohet të eliminoj korrupsionin e lart nëpër institucionet
shtetërorë dhe krimin e organizuar.

•

Të promovohet popullsia e re në moshë dhe të motivuar për punë, me një arsim të
mesëm dhe universitare.

•

Të motivohen investitorët e huaj që të sjellin investimet e tyre në sektorët të cilët
Kosova zotëron mundësi.

•

Të lehtësoj procedurat zhdoganimit të makinerive për investitorët e huaj por dhe për
investitor vendore të cilat importohen nga shtete e tjera.

•

Të ulen norma e taksave doganore në importe e lëndëve të para dhe gjërave të tjera të
cilat nuk gjenden në Kosovë ( Baza Doganore, Akciza, TVSH,).

•

Kosova duhet të përqendrohet në përmasimin e imazhit, në të gjitha vendet e botës.

•

Të motivoj investitorët e huaje në uljen e tatimit në fitim të së paku për një periudhe
kohore pesë vjeçare nga startimi i punës në Kosovë.

•

Të lehtësohen procedurat e të bëriti biznes në Kosovë.

Rekomandohet institucioneve kompetente të Republikës së Kosovës që të punohet në
përmisimin e këtyre pikave të lart cekura, sepse vetëm me përmisimin e këtyre pikave Kosova
do të kishte mundësi më të letë për të sjellur IHD-ve në Kosovë.
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Qka duhet të bëjë Kosova që tani dhe në të ardhmen të tërheqë dhe të menaxhoj
suksesshëm IHD-të
Tërheqja dhe menaxhimi i Investimeve të huaja direkte në mënyrë të suksesshme nga ana e
të gjitha qeveritareve, Kosova do të përfitonte një rritje më të shpejt ekonomike, uljes së
normës së papunësisë dhe shumë gjëra të tjera pozitive. Kosova që tani duhet të filloj të punoj
në krijimin e një imazhi të një vendi në të cilin sundon ligjin dhe jo krimi i organizuar. Kosova
në mënyrë që të menaxhoj dhe të tërheq IHD-të me sukses duhet të ketë një stabilitet politike,
po ashtu duhet të motivoj investitorët e huaja në mënyrë që ata mos hezitojnë në sjelljen e
investimeve, apo tërheqjen e investimeve të tyre nga Kosova, motivimi duhet të bëhet në
uljen e taksave tatimore, taksave doganore, taksave komunale, po ashtu qeveria e Kosovës
duhet të ofrojnë garancinë të investimeve për investitorët e huaj. Mendoj që Kosova me
përmisimin e pikave të lart cekura dhe motivimin e IHD-ve, do të menaxhonte me letë dhe
në mënyrë të suksesshme IHD-të të investuar tani në Kosovë por dhe në tërheqjen e një niveli
më të lart të IHD-ve.
•

Kosova konsiderohet si vend me njësi të ulët prodhuese dhe një rëndësi të mesme
bujqësore. Për këtë arsye duhen stimuluar ky sektor nëpërmjet politikave specifike dhe
stimuj konkret për të rritur interesimin e investitorëve për këtë sektorë. Duke qenë se
bujqësia konsiderohet sektor i cili regjistron numrin më të madh të punësuarve, hartimi i
politikave që fokusohen mbi to do të këtë impakt direkt në punësim.

•

Problemi i imazhit është një drejtim ku do të duhej të përqendrohet puna në të ardhmen
për të siguruar një ndryshim të shpejtë të imazhit për Kosovën në vendet e huaja.

•

Ndërmarrjen e të gjitha masave për ti përmbushur standardet dhe kriteret me qëllim që të
ndërtohet një ambient stabil, transparent për investime në sektorin privat.

•

Mbrojtjen e konkurrencës lojale duke reduktuar evazionin fiskal.

•

Sektor tjetër ku duhet të fokusohet vëmendja e politik bërësve është ai i turizmit.
Mundësitë e Kosovës për të ofruar turizëm malor, historik e sportiv ende nuk janë
eksploruar nga investitorët e huaj.
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•

Një nderë problemet kryesore të cilat ndikojnë negativisht në tërheqjen e investimeve të
huaja direkte është dhe mos sundimi i ligjit, rekomandohet që Kosova të forcoje sundimin
e ligjit sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të mos humbasin investitorët e
huaj.

•

Gjithashtu duhet të nxitet prodhimi dhe eksportimi i atyre produkteve në të cilat kemi
avantazhe krahasuese ndaj vendeve të rajonit. Një qasje e tillë do të siguronte përmirësim
të ndjeshëm të bilancit tregtar të Kosovës.

•

Të krijohen lehtësira për investitorët e huaja në raport me shtet e rajonit.

•

Shkalla e tatimit në fitime ndikon negativisht për tërheqje të investitorëve, të ofrohet
mundësi për bizneset të çfarë do forme në pesë vite e para të hapjes së biznesit të mos
paguajna tatim në fitim, apo me një përqindje të vogël deri në 5%. Kjo do të ndikonte
pozitivisht në tërheqjen e Investitorëve të huaja.

•

Duke pare që për fillimin e një biznesi në Kosovë, për blerjen e një makinerie apo çfarëdo
që nevojite për një biznes, duhet të importohen nga shtet e ndryshme propozojmë të
lehtësohen procedurat e zhdoganimit dhe të ulen baza doganore, akciza dhe TVSH.

•

Të krijohen lehtësira për investitorët e huaja të cilët kanë partneritet privat - publike, kur
është në pyetje e tërheqje së vlerave të larta të IHD-ve.
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